Nr 53 (1781) - Rzeszów. czwartek 3 marca 1955 r

Osmy dzień
V Miedzzynarodowego
Konkursu
im. Fr. Chopina
WARSZAWA (PAP). Pierw zy etap V Miedzynarodowe Chopina dobiega końca. Jeszcze w tym tygndniu dowie my sie. kiorzy z ucrestnikow szcześliwie przeszli. przez pierwsze eliminacie i zostal tapu.
1 marca w godzinach przed poludniowych uczestnicy kon ry i Nauki im. Józefa Stalina. Gości zagranicznych modych pianistów polskich, przebiegiem budowy Pałacu, wiekszym gmachu w kraju, adzieccy inzvnierowie, udzie jaśnieñ.

## lkraju whameit



Budowa nowej przędzaini
W Rudzle Pabianickle! k'Lodzi powstaje jedna z nai
nowocześniejszych przẹdzalni kraju. ozpoczeto na wlo:ne 1954 r Calkowite zakończenie hudo wy i peine uruchomicni wsystkich zespolów pry diza ni prze
tal br.


Na zdjẹciu: Przy mondaźu maszyn przędzalniczych pra cuje monter He!ena Rutkol
ska. CAF fot. Mottl.


Na zdjęciu: St. Jankewska wstrod swolch wychowanek.
CAF - fot. Kubiak

## Uchwala Prezydium Rzadu w sprawie wzmocnienia działainości <br> kulłuralno-oswiatowei

prezydiow rad narodowych
WARSZAWA (PAP). Pre-
zydium Rzadu podjêo ostatnio uchwale w sprawie wzmo
cnienia dzialalności kultural no-oswiatowej prezydiów rad narodowych.
jacei na celu petniejsza rea lizacje wytycznych II Ziaz d'I PZPR, dotyczacych lep
szego zaspokajania rosn potrzeb kulturalnyeh mas pracuiacych, podyktowala niedostateczna, jak dotychczas opieka, pomoc i nadzór rad narodowych nad terenowymi placówkami upowsze-
chnienia kultury, a w szcze gólności nad praca kultural-no-oświatową na wsi.
Bez systematycznej, plano Bez sustematycznej, plano
wej opieki, oraz gospodarczej pomocy tweh terenowych organów władzy ludowef. pla-
cówki unowszechnienia kulcówki unowszechnienia kultury, których sieć stale sie rozrasta, nie moga sprawnie
pracować i bvć w pelni wvro rzystywane iako noteżne narzcazie
cznego.
Jedna z naipoważneiszvch
przvczvn niedomagania pra-
cy kulturalno-oswiatowej w cy kulturalno-oświatowei w
terenjé jest niedostateczna pod wzg!edem jaknsciowym ilosciowym obsada wydzia-
tow i oddziałow kultury prezydiów rad naroc?owych. ko-
mórek bezpośrednio ndoow: mórel
dzialnych za prace no-oświatowa w terenie, prze de wszystkim na wsi.
Zadania, jakie sa stawian wydziałom i oddziałom kultu ry, polegajace na operatyw terenie, wymagaja, by obsade ich stanowill pracownicy
o postawie i kwalifikaciach działaczy kulturalnych, politycznie wyrnbieni, posiadaia-
cy odpowiednie wysztatcenie.
z tymi wymogami a prynnosć


Bez dys $\leq u s i i$




##  

 Wszystko byloby dobrze tylko,jichavycie te transmit wane
bylyw gorzinech pracy. W ten
 szalny,
cal do
do

kadr na tym odcinku powo-
duje czésto dezorganizacie pracy kulturalno-oświatowej Uchwała Prezydium Rzadu, majaca na celu usunicrie whienionych ktada na prezydia rad naro-
dowych obowiazes wydatnegowych obowiaze: wydatnetwa, pomocy i nadzeru
nad działalnośna kulturalnooświntowa. W tym celu u
chweła poleca prezedon rad narodovych: przyieccie za zasade omawiania na swych po siedzeniach w określonvch od
stenach crasu spraw ralno-osiwiatowych suego te-
renu; usprawn enie koorcy nacii i zaciesnienie wspódry lania z organizacjami soolecz wzmocnienie knntroli real za
cji uchwal podejmowanych $w$ sprawach kultury oraz wha Ściwego wykorzystywania bu
dżetow przeznaczonych dżetow przeznaczonych na
cele k.o: otoczenie odzowied nia onieka kadry pracowników l.o.; właczenie do pro-
gramów kursow szkoleniowych, organizowanych dla aparatu rad narodowych,
matyki kult.-oswiatowej
Uchwała nakłada też rady narodowe obowiazek u-
dzielania wiekszej dzielania wiekszej pomocy
instytuciom i placóvkom kul turalnym w zakresie przy-
działu lokali i Srodków maerialowych potrzebnych do prowadzenia ich dziaialnosci; zahezpieczenia placówkom kultury i salom widowisko-
wym planowej konserwacji remontów itp.

## Malo roślin uprawnych

 daje tak wysokie plony zielonej masy i ziarna jak ku lonej ma
kurydza.
Wprowadzenie uprawy ku kurydzy. - to rozszerzenie
hodowli zwierzat, to obfito mleka, mięsa, thuszczu i jaj, meka, miessa, thuszczu i ja prawy tej pożytecznej rośli-
ny wśród najszerszych rzes rolników, Ministerstwo Rol nictwa ogłasza konkurs na
uprawe kukurydzy na no i na zielona mase W konkursie moga
wziá W konkursie moga wziag
udzial spóldzielnie produk cyine i gospodarstwa indy-
widialne.

## Warundiai Itongitursea

## Uczestników konkursu obo wizzaje przeznaczenie po  mniej niziz około 1 proc. nego obszaru ziemi, w gos podarstwie indywidua nie mniei niz̀ 10 arôw nie mniei niz Uczestnikom orzysługuje pomoc agkursu

## Dzień naszcgo województwa

## \% \% <br> DALSZE <br> mellunki o wykonywaniu planóu produkeyinych



## Zmieni się oblicze ziemi sanockiej

przekroczylo zadania zapla takich należy budowa 149111 , gdzie wyróżniaja sié brygady
betoniarska i murarska Józefa Kawy. Podobnie jest na budowie 155 i 156 - wyroż nia sie tu brygada Jana Sia chury.
duke Wykonaniu planu pro dukcynego za miesiac luty Sanockiej Fabryki Wagonów ktora plan globalny wykonala w 107 proc., a towarowy 103 proc
Plany produkcyine za miesiacc luty wykonaly równiez Zakiady Metalowe w Debie koło Tarnobrzega i WSK w Debicy
iesiac luty ork pracy $z$ Zakiadow Porcelany Etclatrotechnicznej im. L. Warynskie
go w Boguchwale Wykonal go w Boguchwale. Wykonala
bowiem plan luteso w bowiem plan lutezo w 108
proc. i zaoszczedzita 55 ton
wegla grubego i 25 ton mialu

## (i) Ostatnio W Sanoku od była sie kcnferencja z udzi  twa, Kclei : Państwowej Ko misji Planowania Gispocdar czego craz micjscowych wladz. Tematem obrad bytu

Popatrzeć na wlasue podwórko
(r) W gruaniu ubr. POM Dzikowiec (pow: Kclbusze-
wa) wezwal inne ośrodki ma szynowe neszego województwa do wsjolzawo dnictwa w
pracdtermincwym prygoto. pracdtermincwym priygoto. weniu meszyn do wiosenne
akeji siewnej. Wezwal inne
gorskich i budowa nowych
obicktow
gcspodarczych przemyslowych w powiecie sanockim.
Na konferencii postanowicno $m$. in. odbudowac
kclejike waskotercwa sie Rzepedz - Smclnik, wybudować duże zé'lady przemyslowe do przeróbki drew-
na w Rzepedzi. na W Rzepedzi. Roboty przy budowie za-
kładów w Rze juz peina paraz. Wybựowano baroki, w których mie szkaja robotnicy zatrudnieni przy budowie tego obick-
tu. kledu przemysłłcwego w Rze pedzi przyczyni sie do znacz nєgo czywínia żyeia gespoderezego poludnowych
now powiatu sanockiego

## Przygotowania do II Miequizynarodowych

 Igrzysk Sportowych Mlodzieży
## gromadzie Wideika od jesie ni stci sicwnic - zecnser <br> wowany gruba warstwa bio

 ta. Wlasncśc - POM Dziko wiec. Opickunka - przyro U ob. Jakuha Gniewka (gromada ta sama przysiótekDworzysko) rowniè Dworzysko) równié stc
siewnik. Stan - identwczny Komentarze chyba zbytecz działu gruntu. Tak wlaśnie
zrobi\}
Franciszel
Zapal Granic Fonciszek Zapal Dębica). któy y nosiada kil ka ha wainj ziemi. a, o-
pyom teco d $\%$ erzawi pole dy. Rontsumalow: $\}$ whase gosnodarsiwn na suna Fran
cisaka. koremu a i sie sil ina Wlatysiawa, ktory ya-
kn godny svalele - gospodaruje wspinje z ojcem. Nn. ziemiz oficjalnie nodzie
lona - dzieki uorzo mosci innocy b. referenta rolneso Gustowinza i nrzewodnmareegn MRN Culedow-skiezo-a zatem i wyimiar dosiaw o wisle mnieiszy nit byc powinien. Czy nie czas zgodnie ze stanem faktycznym?
> go II MISM wplyneto agto szenie Federacji Hokeja. n Trawie Indii, Która pragnj przyslać do Warszawy druí te reprezentacyjna.
> Jak wiadomo Indie sa wie
lokrotnym mistrzem okrotnym mistrzem swia

Z obowiazkomych
dostam j̀yuca
Baligrad wyknal zaledxie 51 proc. ohowiazkg wich dostaw
(r) Powlat Lesko plan obo wazkowych dostaw żywea za luty wykonal w 94 proc
Do przodujacych gromad Do przodujacych gromad nalezas: gromada rakocze,
kiora wylkonala 135 proc. obowiazkowych dostaw, gro mada Eukawica 114 proc.,
Wołkowyia 149 proc., groWołkowyia 149 proc., gran
mada l,csko 109 proc. Obózniaja obowiazkowe dochawy gromady takie jak Batirod (51 proc.), Tarnaproc.).
chlopi,
Sa worzy pow. leskim obow: azkowvmi dostawam zywca ze wsi Bereszka, Jo ca. Tadou= Wiondek- 149 kg. Maiar Jozefowicz z ZaJulian Zaslasny - 65 kg

## Zilikwidowac hamotarstwe

(r) Różnych sposobów uachylic sie od obowiazkonich - najczestszym jest dokonywanie f fkcyjnego po

## Wielki konlaurs rolniczy

O rozszerzanie uprawy i najwyźsze plony kukurydzy
miczna,
a udzielić - spóxazielniom produk-- gospodarstmowie POM - gospodarstwom indywinalnym - agronomowie rad narodowych oraz siuzba Cen
trali Nasiennej i PZZ-tow Każdy uczestnik konkursu zostanie zaopatrzony w prowadzic bedzie notatki odnosinie powierzchni i ter-
minu zasiewu kukurydzy, uminu zasiewu kukurydzy,
prawy gleby i zabiegow pi leq̧acyjnych, nawoż́nia, pizebiegu wegetacji kukury-
dzy i wysokosici plonu ziarna lub zielonej masy.


3-krotnie odpowiednie lustracie plantacji przez sluz Nagrody
Uczestnicy konkursu, którzy uzyskaja najwyższe plo-
nagrod oraz wez stawach roiniczych ryych w Za osiągniçcie dobrych wy
ników w konkursie pryz nikow w konkursie przyzna-
ne beda nagrody dla spoldzielń produkcyjnych w kwo cie 5 tys. złotych, gospo-
darstw indywidualnych wocie 700 ziotych.
spoldzielnie produkcyin gospodarsiwa indywidual ne maja taliże możność uzy skania nagród ministerial nyck, na które przewidziane sa buhaje, cieliczki, macior-
ki i knurki oraz luszczarki do kukurydzy.
Spólazielnie produkcyjne za najlepsze osiagnieqcia
konkursie uzyskaia zakupusie uzyskaia praw 50 motocykli przeznacz sié na nagrody dla pracow ników sluziby rolnej rad na Rolnicy -- spóldzielcy chlopi gospodarujacy indymadzkiej Radzie Narodowe lub uagronomów POM swó
udzial w konkursie podajac udzial w konkursie podajac na ziarno lub na zielonke

Na Igrzyska wplyneqty rów nicz zgicszenia gimnastykow gii, lekkoatletów i zapasiników Egiptu.
Przewcdniczacy Miedzynarcdewei Federecii Zapaśni deslel serdeczny list do orga nizetcrow II MISM, w którym ze wiadamia, ze on lub
sçaterz generalny IAWF prybeda do Werszawy na I
MISM.

Tirmin coónyeh zgloszen fedearail narcdewyeh zolnych szcaych wardowysh, zrze Wysh fede exeizch 20 dyscy
p!y sportu, uplywa 15 mar
2-13 * $\quad$ bin i zawo
 spovtcw ów Rumunif wal-
cevic w 18 , 4 dv;evolinach shortu na I Ixrzyskach Sjor towyh Mindzigiy pedizas Mrdrafiv i Stud...jow w Bu Plonem Jrazys byyo 5 re
ke-tow swjettwar craz 81 rekordow krejcwych.

Dzis w nurcerze:






ZYGMUNT WO.JTOWICZ
Co nam przeszkadzs?

# Z doswiadczeń szkolenia partyinego <br> <br> Więceị uwaqi problemom ideologicznym 

 <br> <br> Więceị uwaqi problemom ideologicznym}



#### Abstract

Walka o realizacje uchwal II Zjazdu PZPR i III Ple num wyma,ga dalszego umocnienia jednosci ideotogicz wu bezpartyjneco. Uehwaly III Plenum KC wshazuj na konieczność ulepszenia pracy ideologicznej i pro pagandowed w partii przfez oz̀ywienie twarczed pracy rencji teoretycznych, odczytow, seminariów, konsultacj i dyskusìi na tematy ideologiczne



pytań: - ,Jakim ukiadem najwiecej sie interesujemy?"
sluchacz odpowiada: ,Drobnotowarowym". Pada nastepne pytanie: , A dlaczego?" -Trzeba go usunać, bo rodzi "Trzeba go usunac, bo rodzi kapitalizm". Nastepnie prze-
chodzi sle do innego zagadchodzi sle do innego zagad-
nienia. Przykładów takich nienia.
można
cej.

Błedem
wiekszoscl kyłładowców na partyjnego jest to, że užywa a oni wielu niejasnych dla sluchaczy sformułowań zadają od nich wielu faktów,
dat, nawet bardzo często nie wać sie na głównych problewá si
mach.
Obok szkolarskiej metody jest w szkoleniu partyjnym wiele wy aczeń politycznych tóre wyplywaja ze słabego przygotowania sie wykładow ów do prowadzenia zajęé W dalszym ciagu nie przestrzega sle zasady, te wykła-
dowca, ktory nie byl na sedowca, ktory nie byl na seminarium czy konsultacji, nie może prowadzić zajéd szkoleniowych. Zasady tej nie przestrzega sie nagminnie w Mielcu, Sanoku, Gorli-

NA WYMIENIONYM już kursie szkolenia partyjnego
na poczcie w Eańcucie wykładowca twierdzil, ze u tas za wartość dodatkowa budu-
je sie fabryki, hopalnie, ze m y Indywldualnie jef nie przywhaszczamy, a tylko zespoło-
wo. Szkolarskie metody pro-
wadzenia zajeć powoduja, ż
czej dyskusji, polemiki, sw bodnego wysuwania watpliwoscl, aby potem w diodze
dyskusji dojíc do słusznych

Jak wykazała ostatnia kon rola szkolenia partyjnego jest jeszcze wiele niejasnych
problemow, jak np. jaka jest

## polityka partii w stosunku

 do kułaka obecnie, kto to jestkulak, niezroz:mienie zagadnienia sojuszu ze średnia-
kiem, na czym polegaja sprze kiem, na czym polegaja sprze
cznosci antagonistyczne $i$ nie antagonistyczne, sposób ich rozwiazania. Nde wyparto jeszcze do konca falszywych
teorii w naswletlantu polskiego ruchu robotniczego prawicy PPS \& pilsudczyzny Celem zlikwidowania bra
kow jakie wystepuja dotad $w$ kow jakie wystepuja dotad w sie rozwinaé krytyczna i samokrytyczna dyskusja nad ulepszeniem kierownictwa i deowo-politycznego, szkole niem 1 propaganda marksiz mu i leninizmu, aby odpowia potizebom partii w obecnym okresie budowy podstaw so cjalizmu.
POWAZNA sprawa jest ko niecznoṡć podniesienia teore-
tycznego poziomu masowego tycznego poziomu masowego szkolenia partyinego, twor
czezo studiowania histori KPZR, jako marksizmu-leni nizmu w dzialaniu. Wraz
podniesieniem poziomu teo retycznego konieczne jest stworzen!e partyinej, twór czei atmosfery na zajeciach wychowania uczestników szkolenia na świadomych. ak tywnych członków partii
działaczy społecznych. Szkolenie partyjne powin no wskazywać, że realizacja
wszysthich naszych zadań jest uzależniona od umcenie nia naszei partii, umiejetności mobilizowania mas. po
nieważ najbardzejej słuszn uchwaty i dyrektywy nie realizuia sie same, ale w wy-
niku tworczego wysilku mas pracuiacych.

STANISRAW GOLEN
Szkolenia Partyjnego

Emiliar Szpunurower

- kobiera w todze sedziego

| m na zakonc | ka. Wszystko to wymaga dus |
| :---: | :---: |
| dztwa. Żza zamkni | gich i żmudnych |
| zwi dobiegalc glcsine ner | wan, rozmow ze |
| wowe opowiadanie swiadka | A żadna sprawa |
| spokojny gios sedzicgo. Siu | się na wyroku. Wó |
| sając go powinszowalam: | roztacza opicke |
| bie trafaosui moich przy- | kifm przez spec |
| szczeñ, kobitia - sedzia, | cz |
| ca | ycia |
| " jest na pewno osoba | waicy, maja oni |
| wą i nieprzystẹpną. | roztoczenia |
| Trudno... - pomys | jego środo |
| prezułam see troclee niepe | le rezy neleży |
| e. Emilia Szounerowa sora | $z$ rodzicami. nie uzn |
| la mi jednak mila niespo- | zarzadzeń seqdziego. |
| jianke. Rozmowa nasza | czes czesto : oni na |
| zeciagnela się daleko poz | swym |
| miennie nakreśicne ram | mi musza byc wych |
| czasu i nie ograniczyla sie tylko do pytan i odpowiedzi | nj -- kończy sadzia rows. |
| 8cisle zwiazanych z celem |  |
| ojego przybycia. <br> - Na poczatek, oczywiscie | rewa wróciła |
| tudia prawnicze, kiedy | mi ludźmi którzy |
| - Ukończylam je jeszeze | przy pomocy ,,pani sed trudny okres swego |
| ojna. Wówczas byl |  |
| to kierunek studiów ,dcpuszczalnych" tylko dla męż- |  |
| czyzn, nas kobiet byio tam | lerzadko jesz |
| dwie ki | o mnie ze |
| Może 1 to bylo pozzniej | , |
| odem, że Emilis Szpunaro |  |
| nie mogła nigizie destar | - Bo młodzież nasza |
| racy, tym więcei, że wścód | jest zła -- mówi Emilia |
| lu bezrcbotnych | a |
| - mę̇̇zyyzn, jej | roczeńn nie |
| ly ieszcze bardziej zn:kn- | \} |
| Dlatego téz bez wahanja | dzieżami i ucieczhami |
| buchu woiny |  |
| race nauczycielki w |  |
| elk:ej ukrañ'skiej wicsce. | srodowisku. 1 to zawsze |
| ela uczyć dzieci, te nej- | re pod uwage. Przy |
| ze z I klasy. Enila | że jednak najwiecej |
| nerowa lubi wrecac | sci sprawia mi |
| do tych | ska. Jel mimo wszystko |
| ily jej wiele mitych |  |
| mnień. a nawet crss wie |  |
| bye może że wlaśnie tem |  |
| przeżycia zederydowely a | est |
|  | ko i wolacznie na nas |
| ej sioecjaliza |  |
|  |  |
|  |  |
| mezna do | cuja, a przec |
| ymi, lagednymi s?cwem: | le soraw sadrueh, a |
| i inne, dla których musze |  |
| ć surcwa. Nojbardziej cal- | poza zeloraniami potrafilo |
| ca jest wy- |  |
| mego wyroku. Cze | członkami, czy to przez |
|  | zajee w |
|  |  |
|  |  |
| si w:ne. Tr | k i imorez. |
| ć do pcdlcża winy dziec |  |

Na zajeciu dr nauk medycz-
nych. profesor katediy chorob
dzieciecych Instytedu Medycz-
 dra Pieriewozczikowa Aleksan-
(narodo
wosci udnurctiei

Krytuila posmosta
ZESPOE GOM RADYMNO W odpowiedzi
zamieszczony
wa artykur
 wyjaśnia:
"Bardzo slusznie w artyku-
le tym wymieninne zostalo,
de w zesnole GOM naszego powiatu jakkolwiek do wiosennej akcis maszyny zostaly
wyremnntowane $w$ inी nroc., to bardzo skabo przebies, aknasz mial zaledwie zawar-
tych 10 proc. umover wo stosum
 ne za taki stan porns: kio re ktadlo nacisk na maszyn, natomiast snrawe yniejszy
oukazaniu cie tean amwty lu postanowis
pracy. Jué na dxień 10 . J. h
nosila 38 proc. $w$ stacuntry
szam riacid na th
ny nanisk. Driek
cij , Nowin Pzes
Mkulu, ktiny
no nowazine
Postaramy sie
postawinne
kampanii
aych wyho
Mre hez zarzatu
Maczlinavin
kier. Zespnlu
w Radymnie
$D \begin{gathered}\text { rzedsiebiorstwa handlowe } \\ \text { winny organizować prze- }\end{gathered}$ rób uszlachetniajacy cześci
otrzymanych towarow zarow
and no we wlasnych warsztatach, yak i przez zlecenie przerobu
zaktadom spótdzielczym, rzemiośniczym i chatupniczym.
(III PLENUM KC PZPR)

Czesto idage ze stacji w Ja-
sle wstepuje do sle wstepuje do cukierenk
pizy ul. Czackiego, która pro wadzi jasielska Spóldzielnia Inwalidow. Można tam nabye
m . in. i owoce. Niedawno zo m . in. i owoce. Niedawno zo-
baczylem na wystawie piękne jabkka. Po wejściu do
sklepu zauwažyłem a sklepu zauważyłem, że sa na
sk̉adzie i inne owoce, wpraw dzie drobniejsze, ale rownie zachecaajace. Niestety jabkaa
te o jaskrawej czerwonej bar wie leżaly zmieszane z inny-
mi o mnié zachecajacym wy gladzie, wírod których nie-
jedno było obite jedno bylo obite i zwiednie-
te. Widać bylo, że owe czer wone iabluszzka dodano na
okrasę", aby podnieść jakośc calej ,masy towarowej".
Dość niska cena wskazywała, Dość niska cena wskazywara,
zie jabłka te razem sklasyfize jabika te razem skiasy
kowano jako ostatnia sorte. Poprosiłem wtedy ekspedien ke azeby wiasnie $z$ te
skrzynki wybrała mi na wa ge jabłuszka czerwone te - zaoponowala elspedient sprzedać przeciez wszysthi jakim je dostarczono. Nie
mam na te czervone jabika mam na te czorwone
osobnego rachunku.
Oczywisce, że kupno nie doszło do skutiku, bo nie zdo ki, że winna sprzedawac tyl szane z nadgnilymi i obitymi owocami.
Wane za to obniżenie sorty owocow bonosi hurtownia, ty
Przedsiebiorstwo Skupu $O$ wadzajac te owoce wagono-
wo nie zadało sobie trudu, a-

## Przerób uszlachetniadercy waże zadanie przedsiębiorstow handlowych



czyszczony, tak że swiect
dosic ciemno z wydzielaniem dośc ciemno z wydzielaniem
nieprzyjemnego
zapachu. nieprzyjemnego zapachu.
Gdybysmy taka nafte odpoGdybyśmy taka nafte odpo-
wiednio oczysicili, lampa śvie wiednio oczyścili, lampa świe
ciłaby jasno i nie kopciłaby. Mozzna postawic twier
cila dzenie, że oczyszczanie, czyli rafinacje takiej nafty niekoniecznie musi prowadzić wiel
ki zakład produkcyjny, ale ki zakład produkcyjny, ale
moga, robić to spóldzielcze za moga robić to spóldzielcze za
kłady branży chemicznej. Po dobnie można by mieć pretensje pod adrneem piekarzy
że np. przy soleniu ciasta kiedy dostarczy sié im sól
szara, nie snla rozczynu roztworem soli po uprzednin jibyśmy witedy przyiemnó ci", że czesto pray spozywa-
niu chleba zgrzytnie nam cos

Na ogól nasze przedsiebio stwa handlu hurtowego, na
których winien ciazyc cbowiazek przerobu uszlachetnia jacego, nie przykladaja. do gi. Jedni ogladaia sie na pro ducenta, inn zoow thumacza s'e brakiem kredy tów, a gdzie indziej slyszymy o braku od powiednich warsztatów itd
itd. A przeciez jasne fes zo przerob uszlachetniaiacy warow, wzbogaca ich asorty ment oraz podnosi wygiad
estetyczny. W ten sposób oslaga sie cel, ktory zostal thmiety orzez II Zjazd Partil osiaga sie lepsze zaopatrzenie i lepsze zaspokojenie
wzrastajacych potrzeb swia ta pracy. Dlatego nalefy ocze kiwać, że przerób uszlachet
najacy znajdzie wśód nasej zwolennilków.

St. WITOWSKI

## Z Wojewódzkiej Narady Korespondentów .,Nowin Rzeszowskich"

# Czynem i piórem bedziemy realizowaé 

 wylyczne III Plenum KC PZI'RW ostatnia niedzieie odoyta sie w Rzeszowe wojevjodzkn Narada Korespondentow.


$\underset{\text { wnik }}{\mathrm{Na}} \underset{\text { zjeciu: }}{ }$ Fragment prezydium. Od lewej siedza: kieroki i korespondenci Ryszard Niczyporuk $z$ Mielca, Tadeusz Duliban z Przeworska. Na trybunie przemawia Stanistaw Beczek z Przeworska.

Narada miala sie rozpocza

- godz. 10 . Tymozasem juí po godzinio 8 -mej na sale d. Sala odczytowa WDK a ywila sie. Grupaml i pojedynczo wchodzill uczestnicy narady. Przybyla grupa koP ierwszy do trybuny podwalki $z$ chuligañstwem. Wıa snie w Mielcu sprawa ta na iera szczególnego znaczehia, tutaj szczególnie na osie rzejśc spokojnie wieczorem rzeni chuligani zaczepiaja przechodniow. Orgalia Mo zesto zatizy nikow i coz sie okazuje? Zakoju osobnicy so czlonkam MMP, a nawet członkami par tii. Tak np. kierownik radiowezza zakładowego przy WSK tow. Firlej w stanie ietrzezwym stale urządza wanture w kuchni gospody, innym razem wjecha ${ }^{2} \mathrm{mo}$ ocyklem do baraku, rozbija ac przy tym ścianę 1 okno. zy Komite Zakładow ic nie wie o tym? Owszem wa do chuligeńskie reaguj ie licuiace z mianem czion ka partii.
- No cóż - mówia towarzy ać bo dawno jù pracuju na sie na robocie - Nie mozna temu zaprzeczyć, to upoważnia do chuligañ Eich wy bryków. A jakie jes wasze zdanie towarzysz

Tow. Pluta w swej wypoiedzi poruszyl również spra neco w nieltórych wydzianeso w niectorych wydzia nym z wydzialów pracuje obrana rodzinka i ona rzazi jak sama chce. Rodzinka deryduje o przyjeciu do pra cy, o podwyzszeniu grupy, o ploos nie dostrze ga tych spraw.
osializm trzeba budować nawsi- mouif wivoie wypowiedzi koresponden ow. Józef Toprowicz ze Stalowe Woli. Czesto jednak zapomina się o tym. Ma cuje się $z$ chlopami zatrudinionvmi w zakladach pracy, won win zakladach pracy kami huty Stalowa Wola mie szkajacymi na wsi.
Nie zwraca sie uwagi na wiazków wobec pañstwa. W hucie Stalowa Wola pracuje
dużo robotników posiadają-
cych gospodarstwa rolne 1 cl
dojeżdzajac do zakładow cy wykupuja chleb czy mieso w miescie i zabieraja na wies, tymczasem ci sami robotnicy ze wsi nie wywiazuja sie ze swoich obowiazkow
wobec państwa z tytuku posiadania gospodarstwa rolne go. W taki to sposób robotnicy ze wis krzywdza robotników mieszkajacych w mia stach, czy osiedlach robotni
czych. czych.
Tow. Toporowicz mówlł dalszym ciagu o tym, że korespondenci powinni zwróci wieksza uwage na takie wy padki, pietnowac tych, kto wiazleu wobec państwa tych ktorzy chca dużo brać on państwa czesto kosztem in-
nych, a sami w zamian nnych, a sami w zamian n Tywe poruszenie zebranych Z na sali uczestnikow na rady wywołało wystapienie jednego z najstarszych - je śli chodzi o wspólprace z re dakcja - korespondentow cza z Laszek. Mówit on swoie bracy, dzionc si
swy drugoletnim duswiad


Przemawia Franciszek Le czeniem wispólpracy z redak cia z miodszymi kolegam orespondentami. Nie o wszy thich sprawach pisze on ds drobne i blahe, o ktorych nie warto pisać do redakcit ponieważ można je na miej su zalatwic. - Wiele takich ko wtedy, jeśli sprawa jes ko wiedy,
powazna i sam nie może jej
załatwić. Tym sposobem zdo
czasie prawie wszysthiemie sca zostaiy zajęte. Kicrownin dziahu partyjneso red. tow.
Radlowski zacit szayo do prezydien uracriuin cych korespondentow: Fran ciszla Lesia i Ryszarda Niezyporuka z Miclea. Tadeu-
s\%a Dulibana i Stanislaw sza Dulibana i Stanis
Beczka z Przeworska.
Nasteqpnie gins zahiera kie rownik driatu lerespondentow red. tow. Walawski wygtassa referat a pracy ko ${ }_{\mathrm{KC}}^{\mathrm{K}} \mathrm{C}$ nandentow po int Plenum KC nassei partia Mówi o
tym waki sposeb korespon denci robetriezo - chionscy moza nomamá w realizowaniu uchwal XIX Plenam - w jaki sposob wairzye z whei-
kimi nrzejawami marnotraw kimi nrzejawami marnotraw
stwa, kumoterstwa, biurokra Stwa, kumoterstwa, biurokra
cil, beadusznegn traktowania ludzi pracy - slowem ztym ne budownictwo.
Większos6 korespondentow "Nowin" dobrze wywlazuje sle ze swoich obowiazkow, nadsylajac do redakeji cenne 1 aktualne informacje is przysziosel tez na pewno nie zawioda. Po skonczonym referacie przez chwile bramia-
ty brawa. Po krothiej przety brawa. Po krotkiej prze-
był soble - jak to sam pow i ci chetnie zwracaja sie do nlego, aby interveniowar lub pisal do redakcji w ich sprawach.
Tow. Wójtowicz nawiazuje do wypowiedzi poprzedni kow, którzy mówili o prze-
sladowaniu i szyka:sowaniu ich przez brytykowanych przelożonych irytykowanych ków i mówi: mnie nikt nie prześladuje. Były takie próby, ale spełzly na niczym.
Beqde krytykowal dalej, bo wiem, ze za słuszna krytyke
wlos z głowy mi nie obroni mnie przed szykanowaniem redakcja.
K lub korespondentow monizatorem. Wykazal to whasnie klub horespondentow naszej gazety w Ropezycach, w czasie swej trzyletniej pracy. Zorganizowana w klubie korespondentow
róznyeh szkot $w$ modzież $z$
Ropcyycach zajela sie przede Ropczycach sprawa obecności na lekcjach i podooszenia wyników w na uce - mówil korespondent Stanislaw Kielb. - Poczatko wo poslugiwalismy sie tylko stapiliśmy do redagowania gazetek sciennych w poszcze gólnych sakolach i tylko o ważniejszych wydarzeniach wysyialismy korespondencje Po pewnym czasie klub Po pewnym czasie klub
nasz zdobyl sobie zaupanle wsiód starszego spoleczeństwa, zaczeto sie wówezas zwracaé do nas z różnymi sprawami. Frzeszlismy wiẹc
do działania na zewną̧z do działania na zewnatrz
szkoly ng. poprzez umieszszkoly np. poprzez umiesz-
czanie w gablo!trach gazetek sciennych, w liturych krstykowalismy obywateli opornych w obowiazkowych dostawach zboża. Tero rodzaju krytyka przy ścislej wspoitpracy z zarzadem ZMP dała
bardzo dobre wyniki.
 moca organizacii ZMP-ow czych. Korespondenci zhada warunti bytowania i nauki uczniow, ofrzymujacych noty niedostateczne.
Ina tym polu osiagnęlismy
peran
A zdarza sie 1 tak, że po-
szczególni mieszkañcy szczegolni mieszkancy Rop-
czyc zwracaja sie do nas np w takich sprawach jak ostatnio, ze Ropczyce nie byly
oświetlone. Po interwencji w

Prezydium Miejskiej Rady Narodowe okazalo sie, ze chuligani nagninnie niszcev-
li lampy oswietlajace ulice Obenje zwrócono szezzegolnie baczna uw
stacii zapobiec
III Pienum uboiowilo nas do jeszcza ofiarnieiszej pr cy, do jeszcze smielszego wy
tykania zia i po tej drodze bedziemy zia i po tei drodze
$\mathbf{K}_{\text {winstat }}$ orespond Ryezard so(XińskI w swoim wysta-
pleniu zwrocil uwage na sprawy szkolenia ideologicznego w zakladach pracy, na
sledzenie metod pracy ek'p lacznosici miasta ze wsia oraz na role gasnodarza za-
kiadu pracy, jakim jest dy-

Ryszard Sowin shi pilmie notuprzed zabraniem glosu $w$
divskusji.

kładu pracy, jakim jest dy-
rektor bąz leż kierownik. W kopalnictwie naftriwym leszcze w wienu wypadkach
bywa tak, ze ciagnie sié za to obcia enie za malo uwag zwracaia organizacie partyjne. Jeszcze czesto mamy te go rodzaiu robotników, któnenle jedna noge trzymaja na krowie, a druga na lokomotywie. Stad za malo je-
stesmy wyczuleni na dwullsteśmy wyczuleni na dwull-
cowost wielı ludzi w nafcie cowose wlelll ludzi w nafcle
Jesli chodzi o ekiny laczJessli chodzi o ekipy lacz-
nosci, to ich wyjazdy na was w tyle do nnnicóv arts
ja see tyko
stycznych, a nie lązy się te
przeanalizowaliśmy osiagnie cia, dostrzegismy, ze przs
wykazanju sie sukeesami, by lo z naszej strony niemalo e-
fekciarstiva. Partia wslazała nam znowu drogę do dalsze go usprawnienia pracy kolej Jeszcze jedna sprawa jaka poruszył tow. Beczek, a któ zwiazkowców. Wprowadzone zostaly nowe przepisy w snra
wie udztelania zapomón ${ }^{\text {Po- }}$ wie udzielania zapomog. Po zostawjono jednak
furtke, przez litora nich curtke, przez istóra nie wia-
lomo jak przejśc, a w zlikw dowaniu którei powinn:smy nombe jaka knesp rianc
Nie wyszezegbiniono miano


Widok na salę obrad.
go z praca propagandowa po nieé istniejacych społdzielni produkcyjnych. A przeciė̇ tu byloby to szerokie i wdzie czne pole działania ekip łaczności, gdyby w wydajniejzzym niz dotychczas stopniu zajmowaty sie przebudo
ustroju rolnego na wsi.
Uwaźam więc, ze nasza a jako korespondentów powinna sie przej swiac $m$. in. szczególniejsza zwrócili uwage.
Tow. Stanislaw Beczek, za bieraiac glos w dyskusji, zajal sie omowieniem pracy
rzeszowskiego kolejnictwa. na co on jako korespondent w clagu swej pracy zwracal baczna uwage
Przed II Zjazdem Partli ni, że ponad to. co od chwill ni, ze ponad to. co od chwill
wyzwolenia osiagnieto - nle da się już nic wiecej zrobić przy takich šrodkach, jakie maja do dyspozycji.
Tymczasem, po przeanalizo waniu wniosków i uchvał parti okazalo sie, że dla kolejnictwa możliwośsi byiy wielkie bez uzyskania dodaskowych srodkow. Dzieki te-
mu możliwe stalo sie zdobycie czwartego miejsca we współzawodnictwie na terenie DOKP Kraków.
Ale to jeszcze nie koniec naszych ",kolejarskich" sulkce sow, to byly dopiero jak gdy
by pierwsze kroki. W czasie konferencji partyjno-ekon micznej wyszlo na jaw, że po siadamy cala mase rezerw. Po cześciowym ich wykorzystaniu, rzeszowscy kolejarze
poszczycié sie moga nowym poszczycie sie moga nowym
sukicesem - zdobyciem sztan daru przechodniego. Gdy jednak na tle uchwał
III Flenum $K C$ PZPR znowu
wicie w tych nowych prze pisach, czy pzzysursuje zap
moga wówczas, jeśl nastapi narodziny martwego dziecka W takich wypadkach związ ki zawodowe z reguy od
wiaja wypłaty zapomogi.

## K ${ }_{\text {nizañskiego }}^{\text {azimiar z pow }}$

 cenik dotychczasowa dziala nosic niektorych agitatorów w terenie. Byli np. tacy, któ rzy nawolywali chtopow, byzapisywali s:e na czlonkow zapisywal s:e na czlonkow parte było m. in. takimi zaz po wstapieniu do partii na tychmiast nirzyma prace ja ka bedzie dla niego dogodna jest. to zła robota agitatora jest to wynaczenie wskazan partii, zasługuiace na jak najostrze sze napletnowanie
Przykład jaki mial mieisce w Letnwoi, móg sie nowtorygdzie indziej, dlotego zaria syenalizowanie redakcii szlkodliwośri dzinhninia podobnych "agitatorów"
Korespondent zwrócit rów niez uwage na nraca nasze piszemy o osiagnienjach Lios ombet. za mało pomularyzulemy donioslość wl-ładu knkoiu, nie podkrestamy toro zwlaşc7a w obernvm okresie, kiedv twwaja intonsywne hiet, tero dnia miodzunarod wei solidarnosici. w snrawio zniczaczeni
Krytyczne uwagi ood adresem naszei rednkcii wyrazi mysila.

Jego zdaniem redakcia za maio pietnuje na amach ga-
ianyeh krespmanentsw. Ob. Sope
syan ladathotnie do-
tego na wlasnei skóze. W zakła-
dzie krawieckim ",Moda" przemysilu kerownictwo hoł duje w zasadzie ..nie rusza ty mnie - nie rusze ja cie-
bie". bo wedua tei formulk może calkowicie nie liczy sié ani z wykonywniem planów, an; z trudnościami pra cy zalogi - Ostatnio po nleudane cy, czemu zapociegła redak cia, otrannafern wypowie dzenie placy. Jestem przeko nany, ze to wo wyiku moie krytyki, ktora sie dzielifem iz redakcia i
radioweztem.
Coraz to nowl dyskutanc wchodzili na trybune Mówil
Smialo i odważnie, tak jal nraystato na ko, esponden tów. Franniszek Leś mów o tym, że korespondenci po Winni wieksza uwage zwró
cic na prace GRN. GOM wiecej uwagi poświecić sprawie przebiegu obowiazko-
wych dostaw dla panstwa. wych dostaw dla panistwa.
o nowych metodarh pracy - wprowadzaniu mechaniza Eronish wow piectit, mówil również o tym, jak to ezesto
bvwa na budowach. Tablice ghosza na nracujemy metodaml radzeckimi Szyszymirowa Zawialowa. Skitiewa", pode
mowane sa zobowlazania, tymczasem robotnicy, a czesto nawet kierownicy budowy nie wiedza n
metody po'egaja.

## CO NAM PRZESZKADZA?

## (Z narady aktywa partyjnego KP w Lańcucie)


#### Abstract

$\mathbf{P}^{\text {rrebieg leancuckiei }}$ aktyur pady twaiktywu partyineso no. pou twierdził zasadnicza myśl IIT Plenum KC-ze bledy i bra ki zarówno w daidzile ki zarówno w dziedzinie go- spodarczej jak i politycznj znajduja swój wspólny mia nownik $w$ oderwaniu sie lán cuckiej organizacji od ludzi cuckiej organizacji od ludzi bezpartyjnych, w lekeewazebezpartyjnych, w lekeważe- niu glosu mas, hamowaniu ich inicjatywy. Ze w stosunpartyinymi a bezpartyinymi istnialy wyaczenia, potwier dzil to referat KP wygloszo ny przez I sekretarza tow. Kalandyka, potwierdzall dyskusii. Byla przeciez na niu sie podstawowych organizacii partyjnych, o pyszaikowatosci i wywyższaniu sie członkow partii, mowiono o czionków partii, mówiono o lekceważeniu oddolnei kryty $\mathrm{ki}, \mathrm{o}$ terenu - itp. wow. Kalandyk stwierdzil w swym referacie: "Masy bezpartyjne sa czujne io wie bezpartyjne sa czujne io wie le mocniej zwiazane z naszym ustrojem, niz my to so- bie wyobrażamy". Co jednak bie wyobrażamy". Co jednak przeszkadzało łancuckiej orprzeszkadzało łańcuckiej or- ganizacji w umacnianiu wic zi partii $z$ bezpartyjnymi? Narada $i$ to dośc wyczerpujạco odpowiedziała na po wyższe pytanie. Towarzysze wypowiadali sie, że do ludz: trzeba miect pelne zaufanie, trzeba wierzyć w slye oddzia lywania ideologii naszcj par- tii, naszego ustroju. Tej wia ry nie uczy 1 KP swego akty wu, swych członków partii. Ale nie tylko w tym leży istota raeczy. szkoda $w$ zacieśnianiu wię $z i$ z bezpartyjnymi wypaczenia wory tyjnej 1 wypadki nieprzestrzegania przez członków ,Do naszych organizacji par tyinych - mówił tow. Kalan dyk - czesto usiluja wejśs i wkradli się ludzie przypad- kowi, zdemoralizowani, którzy swym postepowaniem podrywaja autorytet organizacji partyinych. Tak było np. z J. Oleandrem. Rogowskim z Brzozy Królewskiei. Czechem $z$ Korniaktowa, Malskim $\quad$ z $\begin{aligned} & \text { Debiny. Te fakty }\end{aligned}$, Malskim z Debiny. Te fakt. czylismy skad czesto bierze sie nieufnośc bezpartyjnych do organizacji partyinei"


 \begin{tabular}{l|l|} do organizacji partyjnel". \& $\begin{array}{c}\text { dzjelnośc crganizaciom par- } \\
\text { tyjnym. Towarzyse mówili }\end{array}$ <br>
Czy np. bedzie mied zaufa
\end{tabular}



ganizacje nie kiwnedy pal-
cem, a wyczekiwayy tylko nd
przyjazd instruktorow z KP".
Towarzysz Kalandyk tak
mowl w referacie:
XP nie siwarza sie atmosie-
ry do krytyki i samokrytyki
nie byio wypadku żeby no
na odprawach lub zebraniu naszej organizacji partyjnej korys $z$ instruktorow kryty
kowal kierownictwo. Nípo kojace jest zwłaszcza to, ż ykamy sie nie bezpośrednin ale droga okręzna. Towarzy-
sze maja szereg uwag do kie sze maja szereg uwag do kie
rownictwa KP ale nie maia natomiast odwagi ich wypo
wiedzicé". Przebieg narady potwier
dzil cos innego. Towarzysze Smiako i $z$ odwaga krytyko-
wali brakj kierownictwa KP Wali braki kiercwnictwa KP
Ale stato sie tak dlatego, za Ale staio sie tak diatego, Na pewno gdyby przedtem cześcicj egzekutywa wyste-
pywała z taka ccena nie bypywała $z$ taka ccena nie by-
inby mowy o tym, ze towaloby mowy o tym, ze towa-
ryysze boja sie krytykowar Bardzo charakterystyczn jest tu wypowiedź tow. Gr kladow. Mowi on: "My czesto dużo wiemy, ale nie chce
my nedać, no bo zaraz ktos praviedzie, cos wyszuka "ucesza" czlcwieka. Sam kie
dws krvtykowalem KP i jak tego sizutek - teraz juz pytaja. maici posyłaja w te ren i tak czuie, ze cos sie
nade mna zbiera. Powiedznade mna zbiera. Powiedz-
cie. Itbo strasznie zawalitem cie, Ilbo strasznie zawalitem
robote (o czym nie wiem) a bo nie maeie do mnie po pr
stu zeufania za to, że kryty

10 przejawach niepotrzebyjnej pracy komenderowa nia, pokrzykiwania przez członków egzekutywy KP w
モañcucie mowił na naradz: i inny z dyskutantow tow Malik - „Ciark przechodza jak człowiek dowie sie, ż
ma iść na dosicdzenie egzema iść na posicdzenie egze-
kutywy. Egzekutywa stala sie postracnem dia naszych towerzyszy a to dlatego, ż bia wisystko na ,hurra". na nic nie przydaja sie jaśnienia i tlumaczenia.
nookój" czas będzie ze mną
Te glcsy wiele daja do my Slenia o pracy samej egzeku
tywy i jak wypowiadali sia tywy i jak wypowiadali sicy
towarzysze $z$ takimi metoda mi najwyżzzy czas skoñczyc Egzekutywa instanaji pa!yjnej jest kolektywem kieru
acym praca aparatu est odpowiedzialna

## Tr 1 (1) <br> Frontem do sportu wielskiego

robi przed komitetem i Narada partyjna w leńcu ce dosc wszechetronnie oce
nila dziatalnose tancuckie organizacji partyjne $\bar{亏}_{\bar{\prime}}$, wska zaia na rasantize biedy
wypaczenia w prac peryi. wypaczenja w pract pertyi
nej, któve hamcucty iej sku
tecznośc w oddz:rlywaniu
na bezpaty bezpartyjnyc
cuckie organizacji potrzebsowych metodach pracy ak tywu partyjnego, w jego do tychczasowym sposobie my-
s!enia. w samym podejsciu do wielu problemów pracy w pracy pariyjnej zalei szenególnie nd tcgo w jak szyhe:m temoie potrafimy u sunae elementy skostnienia sz: wncs? w pracy akty wu : inctancij. A drcga do wadri przez rczwoj i umac-
niane demekracji wewnatrz partyins:
Z. WOJTOWICZ
Z. WOJTOWICZ
rzeszenie Ludowe Zespo-
ly Sportowe w woj. rze Lzowskim ma dziś poje ped 35 tys. członków. Odznaki SPO nosi blisko 8 tys. wiejskich
sportowów. sportowców. LZS wyrożnia
ja sie licznym udzialem w najważniejszych imprezach masowych: w spartakiadzie biegach narodowych, czy wi zacii sportowym. W reali niez LZS zaslunuwych row gólne wyóżnienie

## Nie jest to kres możliwo

 hieważ coraz więcej modzie wiać sport, nalezzy liczyc sia $z$ daleko poważniejszymi siagnicciamiMowir o
jewodzkiej narady aktywu partyjno - zetempow
Franciszek Saban.










 zadañ produkeyjnych w rolnic
twie.
projektujemy zorganizowad w
 in. na naradzie tym m WKKF tow. Partylea
bi, Do rzadkosci naleza wypar



| dyscypliny, zapraszajac dziata- czy i sportowcow, by pokazac, czy i sporiowcow, by pokazac, nizowac dobre zawody na wsi. <br> Apeluję do działaczy zrzeszeń zwiazkowych, bysmy wspólnymi stiami niesil siala I systematyczna pomoc miodriezy wsi* <br> - zakończel swa wypowiedź Franciszek Saban. <br> Druga charakterystyczna przesziooda w osiaganu coraz to lepszych rezultatów w sporcie wiejskim to mała ilość trenerów i instruktorow. W zrzeszeniach związkowych 1 trener lub instruk tor wypada mniej wieccej na 100 zawodników, a w Stali jest jeszcze lepiej, bo na każ dego trenera czy instruistora wypada od 60 do 00 sportowców. <br> A jalk jest w LZS? <br> Prace wśród 36-tysieczne; rzeszy sportowców wiejskich prowadzi tylko 7 instrukiorów i 3 trenerów, a kadrâ instruktorow pracuiacycis społecznie w LZS nie przekracza 40 osób. W podobnei sytuacji pozostaje Lizs, gdy chodzi o sprzęt i urządzenia sportowe. <br> Kwestia zaspokojenia obecnych potrzeb sportu wiejskiego przekracza zakres mo z̀liwosci jednej organizacji Zdaja sobie $z$ tego sprawe whadze sportowe. W jesieni ub. roku plenum GKKF na specjalnym posiedzeniu podjeło uchwale o pomecy dla LZS ze strony KKF. Obecnie kladzie sie jednak zbyt maly nacisk na realizacje tej uchwa\}y. <br> Whaśnie mósuił o tym $m$ in. na naradzie sekretarz WKKF tow. Partyla <br> - Do rzankosci naleza wypad. ki, by pracownicy whKF wy <br>  ustawieniu nracy. Ponobnie sest $z$ nomoca dia wol. Pady LzS. |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

z dotarciem do LZS 1 rad powia
towych. Do powazyych zanied-
bay baí kierownictwa WKKF, refe-
ratan KF WRZZ Rady Wo.
LZS nalezy szkolente aktywu kadry trenersko-instruktorkkie gadneba stwierdzic, ze za nie znalazlo należytego zro Zumienia w kierownictwie WKNF - mimo ze praca LZS byia przedmiotem obra egopadrie 1954 mu. Ew tywa KW podieła wniosk jasno precyzując zadania strony zrzeszeń związiowyc i KIKF, jak równiez instanci partyinyon : ZMP. Ze stron troszozy pomocy LzS.
Lestaba praca ral powiatowych
 plecani" aparat Sp, ktory w "raz
zie potrzeby skuterznie pomaza
 mpo fastcpu aktwou dzialacy nikien w pracy na wsi nwzen
niaiac spevtike teazo rrexzen ne rozbudowana sisthe kot test
abaw spaleczny io tym nalezy ${ }^{\text {panictae }}$ Sport wiejkt potrachui czynnego wspóldziałania i po mocy w orgenizowaniu pracy, zdobywaniu sprzetlu i u-
rzadzeñ, prowadzeniu fachoraadzeń, prowadzeniu facho-
wegón instruktazu i zwalczaniu biurokratycznych trudno zrzeszen musz wiec szer szym niz dotychcras frontem Trzeba pamiptach kolegow musi być konkreina, opiek wszechstronna, a kontakt systrmatyczny. Praca doniero wtery potnczy sie wháci-
wie, gdy zostanie ujeta w

Przystuchiwata sieq $z$ uwaga jego rozinowle $z$ Madame. - Czy te powiedzial matce o jej zachowaniu się?

Prawda, stryj powiedzial kiedys, że nie lubi zbyt wiele muszkatu w sosie smietankowym, ale dodanie muszkatu do sosu smietankowego bylo przeciez w wilSimona nie dodala ani więeej ani mniej muszkatu niż oba ostatnie razy, a w obu tych razach sos śmietankowy wybornie stryjowi smakowal. A poza tym Madame skosztowała przecież gotowego sosu przed podaniem
go na stól.
Tymczasem stryj Prosper wpadak w coraz wiẹksza sciekios

- Zrobras mi to wyraźnie na złcść, ty smarkulo plorunowal. - Ceka pod swój dach i opickuje się toba jok
przyjalem cié,
włesna corka. Za to nie tylko podourzesz przeciw
 mnie moich ludzi, ale jeszcze do
dzenie.
Simona shuchala tych wybuchów wsciekłosci MonSimena sluchala tych wybuchów wsciekkoscl Mon-
sicur Plancherda z pochylona glowa. Nie dlatego, by sicur Plancherda z pochylona giowa. Ne dlatego, by
sie bała speirzec mu w oczy, ale choiala zyskat chwile czasu, aby sie zastancwić, co za bies opetal nagle tego czlowíka. Po prostu wstyd jej bylo za niego. Wi-
dccznie wyladowuie swa ziçć za to. co uczynila dzis docznie wy?adowuie swa zicsc za to. co uczynia dzo
na podworzu zafiezdni, i stad te obelgi bez powodu i bez sensu. Spcjrzala na Mademe. Ta przeciez dobrze e odeprze tego zarzutu? Madame ze swej strony patrzyła z uwaga na Monsieur Plancharda od chwili, kiesy zaczal wizeszaçed
 czac, zdradzil prawdziwy powod sweqo gnicwu: ,poidburzasz przeciwko mnie moich ludzi", Simonie wy dało
sie na msnienie oka. ze w washich, ostrych oczach Ma sie na mgnienie oka. ze w washich, ostrych oczach Ma
dame dostrzega blysk zieprzejecinanej, smierteinej dame dostrzega blysk zieprzejechanej, smierteinej
nlenawisci. Ale nie, musiala sie chyba omylic, to bylo
tylko złudzenie. Madame zachowuje przeciez niewzru szony spokój.
Stryj Prosper umilknax wreszcie, rzucil leszcze S1monie kilka wściektych spojrzeń i oddychal glośno Simona czekala na to, co powie Madame. Czy nie weż-
mie fej wobrone? Czy nie odeprze zarzutu swego syna? mie jej wobrone? Czy nie odeprze
Nareszcie Madame zabrała głos
Nareszcie Madame zabrała głos:
- Podaj mi papierosy, Simono - rzekła ze swym - Podaj mi papierosy, Simono - rzekła ze swym rosy i ogieñ, Madame dodeła z tym samym spokojem: - I wynies potrawy do kuchni.

Simona wynioska potrawy. Podczas gdy soe'niala w uchni swe czynności, doszedl ja z pokoju przythumi ny gios stryja, najwidoczniej opowiada teraz Mada-
me, co zaszio na zajezdni. Ze nie przedstawi jej tego
co zaszio w jakicjs poblazliwej dla Simony formie, to cc zaszio w jakicjs poblazliwej dla Simony formie, to wiecej niz pewne. W najlepszym razie odkryje jej tyl
ko częsé prawdy. Simona wolalaby rozmowid sie z nim ko cześé prawdy. Simona wolataby rozmówié sie z nim
sam na sam. Nie watpi, ze potrafilaby mu wsystko wythumaczyć, jest przecież bratem jej ojca. Ale Madame nie jest z nia nawet spokrewniona, przy tym Ma
dame nigdy nie cieroiała swego pasierba. Teraz, kiedy Madame jest juz wtajemniczona w cala sprawe, Simo na nie będzie mogła pomówić na osobnosci ze stryjem Prosperem.
Simona była mocno zdenerwowana. Przeczuwała, ze czekeja ja bardzo cięzkie chwile, kto wie czy nie bar-
dzo cięzije dni. Ale nie lękała się ich. Wiedziała, ze po dzo ciękie dni.
tapila siusznie.
Kiedy wrósiła. Madame nie, siedziâła już przy sto e, to do rzath ch wy jathow, zby Mademe przerwala
pesilek : wstale ca siolu przed podeniem deseru. Tym pesilek i wstale cd stolu przed podeniem deseru. Tym
razem uy


1 obserwowala ja przez krótka chwile. Simona czuła ne sobie jej spojrzenie; przeszedł ja dreszcz, ale za
chowała spolój. Potem Madame opuściła lorgnon chowala sposojó Potem Madame opuscika lorgnon
strzasnẹa popiól $z$ papierosa. W tej krótkiej chwil Simona zyskała pewność, że nie omylika sie przedtem gdy sie jej wydało, że dostrzega nieprzejednana niena-- A w:ec wszystko to na nic sie nie zdało - prze-
mówiła Madame swym cichym, wysckim, snokojnym mówiła Madame swym cichym, wysckim, snokojnym
głosem. - Uczyniłam wszystko, co lezało w mojej mo glosem. - Uczyniłam wszystko, co leżalo w mojej mo
cy, aby pohamować twcją krnąbrnościc i skierować cié na dobra droge. Mówilem to wszystko na wiatr. Kie sie dyscyplina na zejezdni, dalaś upust swemu zu-
chwalstwu i osmieliłaś sie skrytykować zarzadzenie chwalstwu i ośmieliłaś sie skrytykować zarzadzenie
twego stryja, ktoremu tak wiele zawdziẹczasz, w obec twego stryja, któremu tak wiele zawdzieczasz, w obec
nosci fego podwładnych. Przyłaczyłas sie do jego wrogow, zadełes mu zukrycia cios w plecy. i to whesnie teraz. kiedy wszyscy porzadni ludzie musza trzymac
Umilkla na krótra chwile
Umilkła na krótka chwile, oddychajac z trudnościa.
Simona stała bez ruchu. Sluchala siów Madame siła je spokoinie i cierpliwie. Nie ona jest ta ktora t slowa zniewazaja. Te obelgi, które Mademe wysypala tutaj swym cichym, jadowitym giosem, nie były niczym innym jak tym, co przeciwko Pierre Planchardowi i ojcu jego, a swemu mė̇owi, miala zawsze na watrobie.
Simona zdawala sobie sprawę, ze Madame rada jest $z$ Simona zdawala sobie sprawe, ze Madame rada jest z
tej sposobności, mogac nareszcie wylać $z$ siebie cala tej sposobności, mogac nareszcie wylać $z$ siebie calą
gorycz i złoś, jaka nagromadziła się w niej $w$ ciagu gorycz i złosic, jaka
calych dziesiecioleci

- Gdyby nie to - mówila dalej Madame - ie w ku, dokadkolwiek bys poszła. poradzilebym memu synowi, aby cie usunal $z$ tego domu, i to raczej dzis niz jutro.

Ob. Tomass Miatreba pelnomocnik wsi Morawssko pracseje dobrze Jednym z przodujacych pel
nomoniko nomoniko ${ }^{\text {nad }}$ gremadzkich
rad narodowych w powiecie jarcslawskim jest ob, Tc-
masz Ni $\operatorname{trzzeba}$ ze wsi Morawsko gromada Inunina.
Ze swych cbowiazzjow stara Ze swych cbowiazkjow stara
się on wy wiazać $\begin{aligned} & \text { jak najle. }\end{aligned}$. píj. Poprzez, systicmatyczne pizeprowadzenie
meszkencami i informowarye
cych sprawarh i pracy GRN utrzymuie en kontakt ludnr Sci z Pre dium i Gromadzka Radi, Narodowa. Majac whawiciae dalszy rozwo ws: ażerfy whasnymi silami wy bustować w Morawsku swietifee. Jego iniciatywa spotkrala sje z poparciem chlo pów czego dowodem jest to
ze juz zwieziono na budowe że juz zwieziono na budowe
cząsic potrzebnego materia-

Ob. Nietrzeba troszczy się sprawy bytnwe pracujacych nich no dotaws. Wstat do Grcinadzkjei Rady Naroskierowała ona do zakład! obiekuñzego uncśledzoneg ob, Andrzeja Solcwija. który
Dife ocsieda stalego mieisca gamieszlania i ztyje w bie Praca pełnomocnika ob N:strzeby winna być przykla
dem dla innych.

## Jeszcze jest dużo bezduszności w pracy ZMP

II Zjazd bardzo ożywil pra
ce kṑ ZMP. Wpiynal na mo mo dzież, dla której sprawy or ganizacji staly siẹ blizizze nie tyiko w rozmowach nie tyiko $w$ rozmowach
miodymi ludźmi ale i stach przychodzacych do na szej redakcji. Mníj w nich pustych frazesów, a wiecej
mowy to, co należy jeszcze uspraw nic $w$ działalności organiza${ }^{\mathrm{cj} 1 .}$
Niedawno otrzymalismy
list ZMP-owca list ZMP-owca z powiatu $\begin{array}{ll}\text { tarnobrzeskicgo } \\ \text { pracy Zarzadu } & \text { Powacego } \\ \text { Powiatowe }\end{array}$ go Zwiazku Młodzieży Polskiej. Zarzą ten poważnie zlekceważyl sprawy czion-
ków ZMIP w Gminnej Spól. dzielni w Grębowie Zofii Gor czycy, Janiny Marszalek,
dziewczeta te mimo dwuletniej przynależności do organizecji nie otrzymaly jeszcze legitymacii czionkowskich. Nie jest to żadnym przencze niem bo kilkakrotne interwencje zetempowców z Grebowa w tei sprawie spotyka
ly sieq ciagle $z$ cbietnicami których detychezas nie spel niono. W tym samym (riesta
wie 15 lutego 1955 r. powsta To nowe kcio wieiskje liczace 19 czlcnków. Prewodnj-
cracvm wybrann Bronisłowa Cracym wybrenn Bronisłang
Górza zas pomer w załcieGórza zas pemce w załcie-
niu kola oraz jego organiza-


Kobietom, któve lubia byé zawsze "dobrze ubrane" ula-
twi te sprawe podany dzisiaj model sukienki, który przez zmiane pewnych drobiazgów przybrania można dostoso
waé do róznych okazji waé do różnych okazji. Jedno zastrzeżenie - na ten cel musimy wybrac werenke $w$ bardzo dobrym gi-
tunku, $w$ kolorze popielatym, brazowym, beżowym, niebieskim lub czarnym, gduż takie nadaja się najlepiej do polaczeñ $z$ innımi kolorowy mi materi


Oto cztery sukienki jakie możza ruzyslace z jedingo mo delu. Bardziej pomysiowe
kobiety uszuja odd~ninie kobiety uszuja odd-minie sac przez to jeszcze jednq


Model growny: skromna sporiow sukienl: z weiny

schodzacym wo ukos do paska. Rękawy trzyćwierciowe, prosta, wqska spódniczka. U wycięcia i przy rękawach wy pustki $z$ biatej piki.

Nastẹpny model - ta sama sukienka z przypinanym kotnierzem marynarskim, ozdobionym szkocka plisa ita kie same mankiety u ręka-


Wieczorowego charakteru nabierze sukienka, gdy ozdo bumy ja nylonowim szalikiem zwiazanym $w$ duża kokarde.
Zupelnie innego znow szyku nada barwny pullower golf z cienkiej weiny. Dobie-
rać należy do tego celu swerać należy do tego celu swe
terki $w$ kontrastujacym terki w, kontrastujqcym $k o$
lorze.
cJi pracy udzielil Jozef
ran. pracy kola ZMP przy
OZGS w Nisku dowiadui PZGS w Nisku dowiadujemy sie z innego listu, który nadszedl do redakcfi. Zetem-
powcy w ramach czynu przedzjazdowego postanowili wyjechae do którejs z opóźniajacych się w kontraktacji gromad.
Postanowi
jù Postanowienie to zostało już zrealizowane. Wczesnym do odleglej o 23 km gminnej spoddzielni Bojanowo, gaẏ w jej rejonic najwiecej byio zalegioscl. Czionkowle ekipy choc dotozyli wszelikich staran uzyskali rowniez niezbyt
hozwlia się czytelnictwo nauczyciell

## pow. Jaroslawskiege

W Jarosławiu istnieje rozwija swa działalnośc od
przeszlo
dwóch lat Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa. Jej Kierowniczka oio. Zofia Górecka prowadzi ożywiona propagande czytelnictwa wsrod nauczycieli, u-
czestniczy we wszysticin zebraniazh nauczycieli organizowanych przez Wydzial
Oswaty i Powiatowy Osrodek Deskenzlenia Kadr P dagegicznych, infrrmuje zebranych o nowośziach peda
geg:cznych i wyoczyeza ksia gcgicznych 1 wypcżyzza ksia
خki. Pedegogiczna B bl otekia
 ki na mifjscu i wjsyla je na
zemówínie tekże peczia do zamówiente terże peczla do
odległych wicses powatu. odleglych

 Z ks:agezbicru Pedegcgicz kerzysta $w$ chwili obecne 60 proc. nauczycieli powia-
tu. $\begin{aligned} & \text { F. }\end{aligned}$


RoEszow
Dyzur noeny: Aptexa Spolecz.
na nr. 1 ul 3 Mala 14 . Piononwle Ratunkinve ul o-
brontcow Stalingradu 29 tel os

## 

##  




## PRZEMySL

OLTMPIA - Upior na spreedat
BAETYK: Autobus odjeidza G.20
MADA GWARDIA: nleczynne
JAROSEAW Gdynla: Slerp-
 NisKo - San: Otenok z po-
sajiem - zricz: Ekspress
EANCUT Norymberg
ROZWADOW Polionla:
Jegor Buyczow II s.
STALOWA WOLA
Stal: STALOWA WOLA - stal:
Niedaleko Warzawy
(Uwaga - repertuar kin poda-
femy we informacy CWF)

MUZEUM OKREGOWE
RZESZOWIE U1
3 $\begin{array}{ccc}\text { Czynne od godz } & 10-15-t e 1 \\ \text { MUZEUM } & \mathrm{W} & \text { LANCUCIE }\end{array}$
czynne czynne od goly. 10-15
MUZEUM PRZEMMYSKIE czyn

PANSTWOWY TEATR ZIEM
RZESZOWSKIEJ- ,Imieni-

## HEN. NK.

## 

## Akademin zoknzji 37 rocznicy powstania Armii Czerwonej

W ub. miesiacu w swietli- cy Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Przemyślu, odbyła sie uroczysta kademia poswiecona 37 rocznicy powstania Armii Czerwonej. Na akademie zlożyły się: część oficjalna, w której referat wygłosil przed stawiciel Woiska Polskiego częsc artystyczna, w ktorej wystap:3 zespó instrumental ny Spóldzielni Cechu Rzemiosł Różnych, chór reweler-

Powstaíe zespól pieśni i fańca PGR
w powiecie lubaczowskim Zarzad Okregowy Zw. Zaw Pracownikow Rolnych oi Leś-
nych organ'zuje sposrod pranych organ'zuie sposrod pracownikow panstwowych gosni i tanca, który skhadnć sie bedze z okolo 150 osón. W
tei chwili nrzencowadzany tej chwili nrzentowadzany
jest werbunek cronkov zesest werbunek Pierwere proby rozno czna sie w pokowie marca br

Wyoolay internat da mbodziciy


Juz wkrotce miodzioz tan Cuckiego Technikum Mectra nizaçi Rolniciwa otrzyma
do użytku nowy duży i wydo użytku nowy duży i wygodny internat, który po
mieści przeszto 200 ucz niów. Dwuosobowe pokoje, stwarzajz bardzo dobre wa
runki do odrabiania prac domowych $i$ do wypoczynku .
Na
.

Na zdjeciu: budynek-internat $w$ budowie.
Fot. W. Jawczak

## Bilesty do kina

- tylko dla zajajomych

Nasz czytelnik z Łańcuta skarży sie na kumoterstwo
fakie panuje w lañcuckim kinie "Znicz".

- „Bilety maja tylko dla znajomych - pisze nasz czy telnik - tak bylo 8 lutego a biletow nie kupilem, podobno byly wysprzedane
ale znalazly się aż 3 na poale znalazly sié aż 3 na po-
lecenie kierownika da ob Slusarzowej, 3 dla ob. Bar innych"
Czy tak byc powinno?


## 

...Gminna Spbidzielnia SCh $w$ Lesku dostarcza do filit Gminnej Spordzielni $w$ Tar zyszczone choć ju亡் kilkalcrot nie interweniowaro $w$ te sprawie?
...do tej pory nie ma swietlice gromadzkiej w Huzechociaz cala wies jest juz od dawna zelektryfikowana? $K . F$.

Oszczeqdzaj
energie elektryczna
sow, zespol taneczny Centrali
$\qquad$ A. Kozâk

## Przed wiboramil

 do kbt TPPROstatnio w Zespole PGR BIr-
cza odioyto sie zebranie przed caa odoyto sie zebranie przedhi Polsko-Ratzieckiej. Na zebraniu obecnych bylo ponad 200 pracownikow i robotniko:w PGR znal zebranych instruktor Powiatowego Zarzadu Mioczko Na zebraniu tym leg.tymacje
Towarzystiva na rok 1355 otrzy Towarzystiwa na rok lijo otrzy
mało 190 pracownik 6 w zespoku

Podobne zabranle odbylo sic w Zespole PGR Nehrybka. Ob shuzyy je $z$ ramlenia TPP-R tow. Biadzinski. Roootnicy Zespotu otrzymall. 169 legity

Husiec ., Sp" z Muniny wxywod
do wseószamodnictwa
Na oable dzie pratidownizow prac spoLZS. Ryszard Tomaszewsk w imieniu loffea ,,SP" z Mu niny wezwal do w'spólzawo dnictwa $w$ pracach spolecy nych waysthie hufce powia tu iarozawstego. Junacy , ep" z Muniny, prase jakie im praypadaty w
roku ubcalym wy wonall prren terminem. Pomagal oni w pracach polowych, a pera tym brali udzial w pra
cach melicracyinych.
$(z)$

Made lez moina
badać natkowo
Instytut Wzornictwa Przemy Gowego w ryarszawie przysta nad hisioria mody w ostat nim 50-leciu. Na podstowie rocznik6w starych czasodism przenrowadzane są badani nad ksztaftowanien się mo
dy. Instyfut w swych bada niach doszed do ciekawych wyaikow. Stwierdzono np ze
frawdziwa rewolucie w dzie dzin'e meḋy wyołalo rozpo czerie produkcji trsanin z whokna sztucznego. Nasze o nia zawdzieczamy równie m. in. rozwojowi komunika cji. Trudno bowiem sobie
wyobrazic sobiets ubrana w Wrynnline, czy sukn:e z roku
$130 \bar{n}$, korzvstai ju czy autobusu.
Badania Instytutu Wzor na celu wykrvcie charalte rystycznych cech ksztattowa nia sie moḍy oraz określenie czynnkiny wpływajacych n Instytut beda wskazowki dla projelktantow które pomoga im w opraco wywaniu wzorów modnych a zarazem praktycznych u-
brañ.

## Wystawa <br> to nie reogezym rupiesi

Stoja sobie równo, ksztait ne i pieknie ozdobione ludo nielicznych. Samego sprzedawcy i tych, którzy dzi wnym trafem sie o nich
dowiedzieli. Bo reszta albo dowiedzieli. Bo reszta albo sié czegos domyśla, albo o n
czym nie wie. Dzieje sie tak dlatego, że wszystkie te ceramiczne cuda să zazdrośnie strzė̇one wewnatrz skiepu "Cepelii", podczas gdy wysta wy przeistoczone zostaly w magazyn nam nudnienszych rzeczy, iakie Chociby dział ceramiki lu dowei bogato zaopatrzony , artystyczne wyroby, podeza
gdy wystawa zastawiona jes naimniej ciekawymi artyku rami. A przecież dawniej wy stawy "Cepelii" byly napraw
de estetyczne $i$ zaliczane do de estetyczne i zaliczane d
najlepszych. Dlaczego teraz najlepszych. Dlaczego teraz
tak bardzo zmienily sie na niekorzyśc - nie wiemy. Ale jasne jest dlaczego "Cepelia posiada terazo połowe mniej niec

Rząd NRD proponuje przeprowadzić referendum ludowe w calych Niemczech
 na posiedzenie plenarne Izb;
Ludowa Niemieckiej Republiki Demokratyczne, Prezłożyt deklaracje, w które rząd NRD proponuje prze-
prowadzenie referendum ludowego w calych Niemczech dla ustalenia stanowiska na-
rodu wobec rodu wobec problemu poko-
jovego zjednoczenia kraju ryskich, ratyfikowanych wia snie przez Bundestag w Bonn W myśl propozycii rzadu
NRD, naród niemieckı odpowiedzié ma na nasţ̧pujące pytanie:
,,Czy w drodze wolnych Nyemie osolnoniemieckich fest Niemiecki, czuecie Manikatedrze frankfurckisj Paulsparyskimi układami wojenwiac te nronozvcie,
premier Grotewohl podkreSlil, że w nastepstwie raty-
fikacii układóv paryskich przez Bundestag powsta
konflikt miedzy narodem parlamentem i że tylko san nared moze konflikt ten zli-
kwidować

W celu sprawnego przebro wadzenia referendum w NRD
is wepublice Federalnej na lèz za
stepuje

1) swobodne wyrażenie wo weniu:
2) wobodna stkich stronnictw demokraty
cznych,

## Montownie agresywneyo bloku na Srodkowym Wschodzie

korespendent agencji ,.Fran $\mathrm{c} \in$ Presse" donosi, że uwaga londyńskich kól politycznych i Syrii w celu wiciagniecia ich do agresywnego blekt

wojskowego monir wanegr przez USA $\mathfrak{j}$ Angli
kowym Wschodzie.

Nowy typ
radzieckiego auła osoboweyo
MOSKWA (PAP) Zikłady samochodowe im
wa molote
wyprodukowaly
nowy wa wyprodukowaly nowy
typ 5-osobowego samorhociu najinowoczesniejszej kcnstru-
kcii - marki Wclga" Knm kcji - marki, Wclga'. Knm
fortowy ten samochod $n 1 i-$ niach oplyw wach wy wesażo ny jest w zautomatyzowana
skrzynie biegow, w nowego skrzynie biegow, w noweg
typu resory, amortyzatory hamulce. Udoskcnalony nadzwyczaj ekonomiczny sil
nik o mocy 75 koni mechani cznych pozwala na rczw:nie cie szybkosci do 130 km na
gedzine. godzine.
nych i kosciołón 3) swobodny kolportà
dziennikow, czasopism i indzienników, czasopism i in-
nych drukow na obszarze ca nych drulsów
lych Niemie

## 4) osobista nietykalnośc przedstawicieli stronnıctwo raz organizacii spolecznych raz organizacji spolecznych i innych bioracych uazial w referendum, jak rowniè

 swobode ruchów obywateiiRepubliki Federainej i Nie Republiki Federainej i Nie-
mieckiej Republiki Demokra tycrnei po całych Niemczech; 5) oddanie do dyspozyc: 1
organizatorom wieców i zeorganizatorom wieców i ze-
brañ związanych $z$ referendum ludowym, publicznych kow transportu:
6) zapewnienie nieskrepo-
wanej wymiany zdań na zo braniach. w prasie ; prze radio, przy czym wystapienia przez radio powinny by w stosunku do przedstawicie li obu czesci Niemiec.
Do udziału w referendum należy dopuścićc referendum obywateli w wieku od 18 lat. Stwierdzamy - oswiad-
czył dalej premier - zie Niemiecka Rouplika Demokratycrna nie ma żadnych zastrzeżen przeciwko
kontroli mieqdynazodowej kontroli miedzynaiodowe
nad przeprowadzeniem refe rendum ogólnoniemieckiego iezeli uzna to za konieczn cka Ropublika Demokratycz na gotowa jest równiez zba-
dać $i$ przedyskutowac wszel kie inne propozycie uzupel nienia lub warunki wrzebro-
wadzenia ogńlnnniemieckieoo referendum ludowego, jakie by zechcial przedstawic Bun
destag.

USA i Anglia wzmagaia nacisk na Francie Faure chce przyspieszyć rozpoczęcie debaty nad ukladami paryskimi w Radzie Republiki

PARYZ (PAP) Jak już do-
osilismy, natychmiast yfikacji układów paryskich przez Buntlestag boñski, Staay Zjednoczone i Wielika Bry tania wzmogly nacisk na
rzad francuski, aby przeforzad francuski, aby przefor-
ować jak naiszybciej ratyfi owac jak naiszybciej ratyfi-
kacje tych układow w Radzie Republiki. W pnniedzia \}ek ambasador Wielliej Bry

## Czitonkowie komisetu

 walil 2 reminitaryzzaia Niemiec zactatmichpryed squem
BERLIN (PAP). Jak donesi agencja ADN, przed sa--
dem w Karlsruhe
rozpccza sie proces wyiukony prze-
wodniczacemu niem.eckiego kcmitetu welki przeciwio wi orez calonkowi togo scani
tetu K Jungmannewi. Oskar
and ṫtu K Jungmanncwi. Oskar
zonym zarzuca sie, że jrzez kolpcrtowane ulctek . uxła-
czali ragdowi benskiemu io czali rzadowi benskiemu i
scistcsicm rzadcumm"ora


Przed konlerencia w Delhi
DELHI (PAP), Jak podaja w kcnferencji krajów azjetyckich, która ma odbyć sie
w Delhi w pitrwszym tygod w Delhi w pierwszym tyged
niu kwitnia br. wežmie u-
dziel ck 300 delcgatów $W$ dzia\} ck. 300 delegatów. W
skled pcwotanego juz sekre-
tariztu konferenci: wchodza


## gc. Jronnii i Chińskiej Repu bliki Ludowej.

 skiej do tureckc-irackiego
paktu wciskowego paktu wejskowego, koresonn
dent stwierdza, żp Angl:a przyłazzejac sie do tegn pe! tu uzyska prolengate swfge
uktaduz Irékicm z 1930 roku
i bedzie mogla zachower swc je bazy wojskowe na jeğ terytorium.
$\underset{\text { syrasa egipska omawiajar }}{ }$ sytuacje na Srrdknwym
Wichrdzie stwierdza, ze w tych dniach cdbyly sie na ten francuskie w Lendyne. W la wysunać propozycje przy ko irectsego w wypedku przvstapirn'? do tego paktu
Anglii i USA LONDYN ${ }^{*}$ (PAP). Dzienniki wach oomiedzy rzademi Ira ku i Turcii w sprew:e wciago przez USA i Anglie agresywnego bloku Srodkoweg!
Wschodu. Wschodu.

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



Na zdjęciu: Wysylka kombajnów.

## „Dzień Polski" na Targach Lipskich

na wiosennych Targach Lipskich "Dniem Polski". W dniu tym ambasador Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej $w$
T. Achilies interweniowali tej sprawie $w$ ministerstwie spraw zagranicznych i u pre miera Faure'a. Jak donosi dziennik ,Le Monde",
pomnial $\underset{\text { premier Faure przy }}{\text { przedstawicielom }}$ USA i Wielkiej Brytanii, iz̀ w swej deklaracji w Zgroma dzcniu Narodowym zaznaczyl, ze zamierza przeprowakladów paryskich w Radzie Republiki jak najszybciej, ti arlame naja sie 10 kwietnia
We whtorek 1 marca Edgar
Faure udał sie osobiscie na posiedzenie sie osobiscie na ych grup pariamentarnych Radzie Republiki i zażądak, układów paryskich została Wyznaczona jak nalwczes
nie.. Po dyskusji debata wy naczona zostala na dini 2225 marca. Termin en ma byc jeszcze zatwierdzony na
plenarnym posiedzeniu Republiki.
Dzientiik „Paris Presse" omawajac nacisk am rykańtwierdi, ze premier Faure
poinformowal Jebba i Achilesa o zamiarze zwołania kon ferencij, "trzech", tj. przed-
stawicieli Francii, wielkie Brytanii i Stanów Z Jiednoczo yych jeszrze przed debata r
yfikacyina w Radzie Rep blik. Zdanism dziennika, pre mierovi francuskiemu cho aśnienio na tej konferencii yiski popieraia nswiat brehie žnżone przez. Adenauers $w$ sprawie Saary podczas de
baty retwfikacyinej w Bunbaty raturfikacyinej w Bun-
destagu. Poparcie stanowiska

Francii w tej sprawie utati loby ratyfikacje ukladów pa
ryskich w Radzie Republiki W zakonczeniu Paris Pre se" pisze: "Wydaje sie, iż w
obecnei chwili istnieja dośc poważne rozbié̇ności między Francja a jej sprzymierzen$\begin{array}{ll}\text { cami, rozbieżnosici, } & \mathrm{k} \text { tóre na- } \\ \text { leżaloby usunac } \\ \mathrm{w}\end{array} \mathrm{drodze}$ dyplomatycznei lub w drodze bezposirednic
szefów rządów".

## Wznowienie procesu przeciwko KPD

BERLIN (PAP). Agencia rybunalem konstytucyinym w Karlsrube, w dwa dni po przeforsowaniu przez Ade nauera ratyfikacii układó paryskich w Bundestagu,
wznowiony zostal proces prze wznowiony zostal proces prz fii Nicmier Jak wiadomo KPD stoi na czele walki nie mieckich mas pracujacych przeciwko remilitaryzaci N: $\in$ miec zachodnich i przeciwko antynercdowej polity uer zdzjac sobieg z tego spra we zomerza za vijzelka cene zdelegalizow

## Krwawa potyczka na granicy

## izraelsko-egipskiej

\section*{| LONDYN (PAP). Agencja | cianami wliroczyl na teryto |
| ---: | ---: |
| Reutera donosi z Karo, ze | rium egipskie w poblizu Ga | $w$ poniedziałek wieczorem nastapilo poważne starcie $\epsilon-$

gipsko - izraelskie w rejoni <br> Gazy <br> Rzecznik rządu eginskiegn w broń automatyczna, kilkusetosobowa grupa żninierz izraelskich zaatakowala obóz ny wschód nd Gazy Rzecznik rzadu izraeiskierium izraelskim zaatakowana zostala jednostka armi Jzraela. Wywiazała sie bitwa która trwata trzy godziny
Nastepnie oddziad zolnierzy Nastepnie oddzial zolnierzy
izraelskich w pogoni za Egip ${ }^{2 y}$ Wi <br> Wadze egipskie stwierdza ja, że podcras starcia zabi-
tych zostało 35 zołnie zy i ficer egipski oraz że prze s7lo 30 żolnierzy zostalo rannych. daly dotychczas liczby ofiar We wtorek wieczorum od dzenie rzadu egipskiego, na którym postanowiono złoży skarge w mieszanej komisji rozeimowej ONZ. Nie jest wykluczone, że rzad egipski
przedstawi również sprawé przedstawi równjè sprawe
bezpośrednio Radzie BezpieL hokejowych mistrzostw świala <br> Kolejne sukcesy reprezentacji ZSRR I CSR <br> Brutalna postawa zawodnikow USA}


