## Sieny

wielka leampania
polityczna i gospodarcza
 dania te sa duże
nam 7 tys. ha zaoranych odlo gów, ktôre wymagaja nbecnie 1 obsiewu ziarnem. PGR i spôi dxielnie produkcyjne beds, liwać nowe tysiace hektarów on logów. Rzeoz zrozumiala; zeby dokonaé tak ogromnej 1 nie-
miernle, wazneh pracy, jako wzrost produkcji zbóz w na-
szym wojewóztwie, musimy dobrze rozplanowá rozmiesznic Je wykorzystad. Musimy spodarowanych dokon zago wu jak najwcrefniej i w skro nam na skoncentrowanie .na szych sil na likwidacje 1 zagnspodarowanie odiogow, na przerzuly ludzi i maszyn z jejedno $z$ najbardziej palacych zadańn calotel akeji. Sa Widzimy więc, te zadania wio sennej akeji slewned stawlaja
przed naml koniecznose rozwi niẹcia szerokiej pracy polity cznej na wsi, a w szczegolno cospodarstw rolnych 1 czion ków spóldyrielni produkcyine Na zebraniach podstawo wych organizacji partyjnych nej, Jej znaczenie politycrne gospodarcze, zastanowić sié
jaki sposób można usung niejace braki, obliczut und ist sity, uzye wsaystkie srodki dla pomysinego przeprowadzenia wiosennych robót w polu przedyskutowac udzielenie po dzielniom Czab PGR spol na zebraniach zatóg z PGR na ogolnych zebraniach w szczerze pomówiạ z bezpartyjnymi o tym, że od wysilku ${ }^{1}$
rzeiolnej pracy każdego $z$ nich, trakiorzysty z POM I PGE czionka brygady polnwej ey, od jakosci wykonywane przez nich pracy, od pora-
dy specjalistów agronomow zależy pomyślny przebieg wio scnaej akcii siewne.
jace wiazomosici. W niclu niepokn Jace wiado wskutek wielu spo wydzialów politycznych POM nie odbyly się jeszeze zebra nia partyjne poświẹcone akcji siewnej. Nie we wszystkich PGR robotnicy rolni wiedza njach partyjno - ekonomicz nych, utóre beda jedna z form mobilizacjí zalóg PGR do wy konania zadań produkcyjnych na 1955 r., a międey Iniymi

Z NICH WARTO BRAC PRZYKEAD
(r) Sa w naszym wojewo-
dztwie chlopi, którzy wykodztwie chlopi, którzy wiyko-
nali wo 100 proc. obowidzko we dostawy zywca za rok 19.5. Do nich nalezy Ignacy
Synoss z Blazowé (pow. Rzeszów), Franciszek Piekıo Zofia Rogowska z Eqhi (pow,
Rzeszow), Stanislaw Kulasa, Jakub Kotodziej i Dominik
Kotodziej z Kakolowki (pow. Kotodziej z Kakolowki (pow.
Kzeszow) W powiecie kroRzeszow. W pouliecie kro-
Knieñskim Whadystaw Kosi-
bo Krosia, Woiciech Stus a $z$ Kronna, woiciech Stus
Suchodolu wykonali dosta-

## KOSINA PRZODUJE

 (r) W pow. tañcuckim realizaciz obowiazkowych dostaw. w m-cu lutym produ-
 proc.), Albigowa (147 proo.),
Do gromad zalegajacych na.
$\xrightarrow{\text { Do gromad zalegajacych na- }}$

# DZIS 6 STRON Wrad. <br> Cena 20 g <br> NOWINY <br> PROLITARIUSZE WEZTSTEICE RZESZOWSKIE 

Nr 58 (1786) - Rzeszów,'śrçła 9 marca 1955

Uchwała Prezydium ZG ZMP
w sprawie kampanii sprawozlawczowyborczej
WARSZAWA (PAP). Pre zydium Zarządu Glównego le $w$ sprawie kampanii sprawozdawczo - wyborczej Zwia
zku Młodziežy Polskiej. W pierwszym okresie tej kampanii, która rozpoczni bieżacym miesiacu odbẹda sié wybory zarzadów kót, za-
rzadów zakładowych zesporzadów zakładowych, zespo-
lowych i gromadzkich; naste lowych i gromadzkich; naste
pnie wybierane beda zarzapnie wybierane beda zarza-
dy dzielnicowe, miejskie, pody dzielnicowe, miejskie, po
wiatowe i wojewódzkie. ZMP

## List KC PZPR do kohiet polskich z okazji 8 marca <br> - Miẹdzynarodowego Dnia Kobiet <br> Do kobiet Polski Ludowej!

。Ladamay zniszczenia zapastw broni atomowej oświadezaja chlopi krośnieńscy
(i) W 24 gromadach po-
wiatu krosinienskiego odbyly sie zebrania, na których
chlopi omawiali uchwaly chlopi omawiali uchwaly ${ }^{1}$ apel Swiatowej Rady Po-
koju. gromadzie Chorkówka W dyskusji
wygloszonym przez praedsta wygłoszonym przez przedsta
wiciela Powiatowego romi-
tetu, Frgntu Narodowego
Wladysława Biaker
mat znaczenia uchwal sesi wiedeńskiej Biura
wej Rady Pokoju
głos kilku chłopów. M. M. in
ob. Burkiewicz stwierdzii "Imperialisci amerykańscy wa i wodorowa. Dlatego ka dy obywatel nje tylko winien podpisać apel sesji wie
deñkiej Biura Swiatowej deńskiej Biura Swiatowej
Rady Pokoju; ale również ${ }_{\text {Rady Pokoju; }}^{\text {wy }}$ ale rownied swoje zadania produkcyjne przez co przyczyni sie do zwiekszenia dochodu narodowego, a tym samym do u-
mocnienia sily obronnej naszego kraju". szego kraju Na zebraniu w gromadzie Targowiska ob. Sieniawski powiedział: "Nie chcemy wie cej woinny, pragniemy spo-
kojnie żyé i pracowad. Doma gamy sie zniszczenia broni masowej zagłady
zynarodowy Dzieñ Kobiet Zomnarodowy Dzien Kobiet-
Komitet Centrany Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przesyła wszystkim ko-
bietom polskim - pracujacym w fabrykach, na budo-
wach 1 na roli, w szkozach


Na zdjeciu: Marszarek Rokossowski to towarzustuie wice minstra Obromy Narodowej, szefa Glownego zryzqdu poli
tycznego WP - Kazimierza Witaszewskiego przyjmuje wia $t y$ od uczestriczek narady.
w instytucjach panistwowych i spolecznych, kobietom inży nierom i pracowniczkom na
ukowym diakack cznym i gospodyniom domowym - gorace, serdeczne po
zdrowienia.

## Dzién naszego województwa

## Modizież Stalowei Woli insciatorem Czynu Festiwalowego

| (p) Radosne dni II Zjazdu | szkól, które przyczynia sie |
| :---: | :---: |
| ZMP nie przeminely bez | do podniesienia poziomu na- |
| echa. Dziesiatki kól ZMP, | uki i lepszego opazowania |
| ktore w tym okresie ożywily | zawodu. Podjete przez mło- |
| swoia działalnośc, piacuja | dziė̇ stalowowolskich szkot |
| aktywnie nadal. Powazny | zawodowych zohowiazania |

## *

## szczyzny wlaczyl sie juz do przyntowzin festiwalowych Rozuija sie praca kultural

no-osładowych wiswietlicach
Trwaja usilne przygotowa nja młodzieionwych zespołów
artystycznych do konkursu

## przedfestiwalowego.

Ale nie tylko osiagniécia
mi na polu kulturalnym mi na polu kulturalnym mlo
dzież naszego województwa Mowita V Swiatowy Festiwal Warszawie. Powita go row nież nowymi sukcesami w
produkcji, ktore przyniesie produkcji, ktore przyniesie
przedfestiwalowe wspózzawo dnictwo.
Jako pierwsza w naszym wo ewodztwie cenne zobo wego Festiwalu podjeła mı dziez Technikum Hutniczego 1 Zasadniczej Szkoly Hutni czo-Metalowej w Stalowe
Woli. W ramach zobowiazan festiwalowych chlopcy i dzi ponad 2 tys. mb. rowu pod ogrodzente slatka terenu
szkolnego. Za zaoszczedzone szkolnego. Za zaoszczedzone
w ten sposob pleniadze za w ten sposob pleniadze za-
kupia pomoce
naukowe dla

## Z praebiegu

 obowiazleowych dostaw iywca i mlekależa Wola Brzyska, ktbra wy wa chlopi dostarczyli ponad konata zaledwie 32,5 proc.
miesiecznego planu obowiaz-
kowych dostaw Wola kowych dostaw, Wola Zar-
czycka 52,5 proc., Rakszawa 57.5 proc Przodujacy chlopi Jozef
Wierzbinski
 wej powinni byd przikladlo
dea Andrzeja Drabickiego
Kraczkowej Wejaicha Kraczkowej, Wojciagha Ro
zyckiego $z$ Giedlarovej, Fran ciszka Dzwierzýnskiego
Kraczkowej ktorzy zalegaja
obowiazkowymi dostawami
Gogolów zalega
(r) W Gologowie pou

CI ROWNIE ZALEGAJA

Nie od dzís kobieta polska zajmuje godne miejsce wśsód o postep $i$ sprawiedliwoś społecznạ. Eliza Orzeszkowa i Maria Konopnicka, Mari Bochusiewicz i Cezaryna Wo narowska, Maria Curie-Skło dowska i Róża Luksemburg Malgorzata Fornalska i Han na Sawicka zapisaly wspani zmagań o postep ludzkie myśli, o dobro prostego czlowieka, o sprawiedliwy ustrój spoleczny, wolny od wszelkie go wyzysku 1 ucisku człowie
ka przez człowieka. Wy kooiety Po ski Ludowej, jeste cie godnymi spadkobierczypolskich bojowniczek
kój, postęp i wolność.

Po raz dziesiaty obchodzl-
cie Miedzynarodowy Dzien Kobiet $w$ wolnej ojczyźnie W Poisce ludu pracujacego Władza ludowa, która doko go ludu pracy w Polsce i za go Ludu pracy w Polsce in za zny, przyniosła kobietom pol skim pelne rownouprawnie-
nie we wszystkich dziedzi nach pracy zawodowej, spo lecznej i panstwowej, otwar do nauki, do pracy we wszy
stkich dziedzinach zycla, do stalego awansu spolecznego. Whadza ludowa troszczy sie o ułatwienie warunkow z̀y-
cia kobiet pracujacych. rozbudowuie sieć żłobków cji opieki nad dzieckiem, roz szerza zasieg ubezpieczeń spo lecznych dla kobiet
Kobieta pracuiaca w Polsce pewna jest dzis przyszlo
sci swych dzieci, pewna, beda mialy one dostep do nauki i zawodu. Kobiety po sci, jakie stworzyla im whadza ludowa dla coraz szer-
szego udziału w twórczej pra cy dla dobra wlasnego i na-

Ale jest jeszcze w naszym Eyciu niemalo niedostatkow wie przez ogól ludzi pracy, pracu pracujace. Te niedostatki warunkach, w jakich budujemy nowa Polske, Nie stad nas, by od razu naprawic
wszystkie zaniedbania dawnych rządów, rządów wyzy imperialistów amerykañskich którzy na zachodzie Niemie odbudowuja neohitlerowsk Wehrmacht, musimy wzma gac sile obronna naszego pan stwa. Ale te braki maja r6w niez takie przyczyny, ktore
zalezáa przede wszystkim od nas: niska wydainose pracy,
niegospodarny stosunek do niegospodarny stosunek do
mienla spolecznego, marnotrawstwo i niedbalstwo

Nasza partla wskazuje wszystkim ludziom pracy w polsce jedyna droge do co-
raz szybszego przezwycieże nia dotychezasowych niedostatków i braków, do stałeg polepszania warunkbw zycia wilenla kraju, które test ni zbędne dla wyposażenia wszy stkich dziedzin naszej gospo darki w nowoczesny sprzet
droge walki o staly wzros wydainości nracy w przem


Na zdjeciu: Gotowy kom bajn zjeżdża do hali maga mechanik Kazimlerz Ryb enownit.

## $Z$ redakcyjnet poczty

GKS dla kumotrów, i spekuluntów
Pryy Gminnej Spóodzielni Gać istnieje Gminna Kasa Spot kalnosci tej kasy. Szzzegónie ci, ktorzy nie sa krewnymi lub udaje sie uzyskać kredyt na nawozy, orke albo remont. Kie rownikiem GKS-u jest ob. Stefan Dziuk $z$ Sieteszy, ktory sobie gromadzi materiał na dom. Totė kredyty przeznaczone
na Sietesz wedruja głownie do rak jego krewnych. Czesto na Sietesz wedruja glownie do rak jego krewnych. Czesto
dzieje sie to bez ich wiedzy. Wystawiony jest na nich skrypt dzieje sie to bez ich wiedzy. Wystawiony jest na nich skryp
diuziny, a pieniadze sa używane na kupno materiatu na dom duzny, a prieniadze Jes azywane in sam biora pozyczki tylko pow faktyczni mać, bo się limit wyczerpał dla znajomych ob. Dziuka a whasciwie na jego dom. Ostatnio w miesiacu styczniu ob Dziuk wydał po kumotersku poizyczki po 1000 zI ob. Ignace mu i Józefowi Mojcher i pieniadze te zostaky uzyte na $_{\text {cenie apla- }}$ alimentow, a nie na cel na jaki dza o tym stanie członkowie zarzadu tow. Teofil Bor $z$ Mar-
 Glownym ksiegowym GKS w Gaci jest ob. Whadysiaw Bemben gospodarz posiadajacy ponad 3 ha ziemi,
ktorych
to ktorych to gospodarzy jego iona. Bemben
Dziuk sa rzekomo niezastapionymi pracownikami dzus opinii niektorych pracownikow NBP w Przeworsku, a chyba tylko $z$ tego wzeledu, że czasem im też udzielaja poz̀yczek. Np. udzielono pożyczki bylemu pracownikowi banku ob. Switarskiemu z Przeworska, który fej pozyczki niechce teraz spłacié, bo skrypt duużny tej poizyczki jest wysta-
wiony na tesciowa Władystawa Bembna ksiegowego GKS. rakie rzadzenie sle pans wieni pieniedzmi przeznaci nymi na wzrost produkcji roinei nie powinno być duuzei to
lerowane. Pieniadze powinni otrzymad chłopi rzeczywiscie potrzebujacy ich, bo dla nich panstwo te pien
cza, a nie dla kombinatcrów i spekulantow.

## Zapomniany przystanek

W Jadachach (pow. Tarnobrzeg) istnieje przystanek kotrudnieni w Zakładach Metalowych w Dębie oraz w przedsie biorstwach budowlanych. Na pryystanku tym nie ma żadnego pomieszczenia zabezpieczajácego pasażerów przed zimnem czy deszczem. Dziesiat tki ludzi stoia pod gotym niebem, ${ }_{15}$ cekajac na pociag, ktory $w$ dodatku spoznia sie czesto o $10-$ 15 minut. Skutki tego sa takie, ze wielu Sadze, że gizy by zainteresowala sie tym DOKF Lublin to można by niewielkim kosztem doprowadzié do porzadku sto jacy w poblizu przystanku budynek i zamienic go na pocze
kalnie. Budynek ten zaniedbany, coraz bardziej niszczeje.

## Dlaczego nas omija?

G romada Gnojnica została zradiofonizowana ${ }^{\mathrm{w}}$ jesieni szkoly podstawowe, ktorych jest dwie w gromadzie, nie ponie instaluja g!osniki w domach prywatnych, szkoiy nasze jednakże omijaja
Nierownicy szko gośnikow zebralismy nawet pieniadze, ktore kierownicy szkól przekazali do Powiatowego Zarrzadu Łaczności w Debicy. Nasi nauczyciele interweniowali tam pisem-

Prosimy o wyjasnienie, dlaczego odmawia sie nam stuchania w szkole codziennych wiadomosci i muzyki?

Grzennice il uczniowie kl. vil
Gnojnica Dolnas pow. Dębica

# Operatywna praca aparatu partyjnego 

## to droga do umocntenia partii na wsi


#### Abstract

 breat parata maman anairate koncentrowal swa uwage przede wszystkim na spra- wach gospodarczych. Narada wach gospodarczych. Narada sad kolegialności. niezrozumienie demokracji we- die wnatrzpartyinej, slaba znajo mote terenu, funkcjonalizm w pracy instruktorow KP, niedocenianie krytyki i samokrytyki odbiro sie ujem- nie na wynikach walki o wzrost produkcji ${ }^{\circ}$ rolnej, o umocnienie istniejacych i bu dowe nowych spółdzielni pro dowe nowych spółdzielni pro dukcyjnych. Towarzysze sadukcyjnych, Towarzysze sa- nocey w swych wystapieniach wskazali braki i żró dia $w$ dotychczasowej pracy egzekutywy oraz środki do ich przezwycieżenia. Krytyka i samokrytyka w refera- cie wygloszonym w imieniu cie wygloszonym w imieniu egzekutywy przez I sekretaza KP tow. Lena Bryka bezsprzecznie przyczyniła sie do wytworzenia boiowej atmosfery, jaka panowała na naradzie. W pracy samej egzekuty- wy utart sie poigd, ze je uchwaly stanowia tajemnice dla poszczególnych członków Nie. Przecież czlonkowie KP wybierali egzekutywa i winni znad jej uchwayw. Nierzad mowane uchwaty przez egze kutywe zatrzymywali pracownicy KP i z tego powrodu nie docieraly one do organizacji partyjnych, co opñźnia owaz rygorów. KPrtyinch wobec osób odpowiedzial Jednym z zasadniczych bie dox sanockiego abaratu oar tyinego to niedostateczny czesto wydawano decyzie zza ciutka. Instruktorzy KP wy jeżdżajacy w teren zalatwia li szereg spraw nie zwiaza- nych $z$ praca. partyina, jak np. regulowanie prob mieszkaniowymi ito Aparat KP nie zawsze rzestrzegal demokracji we wnat trzpartyjnej, nokracji we- narzucal wa wole organizaciom parbbawiajac je samodzielnosci. Np. tow. Szerszeñ...zdial" wybranego przez czlonków organizacii partyinej w Be- sku jej sekretarza tow. Jaś- kiewicza bez wiedzy beskie organizacji, a jako powod po ny przez KP. Skutek - do prowadzil do tego. że przez 6 miesiecy nie bylo tam se kretarza i zadnej pracy par tyinej. Brak whasciwei kry tyki i samokrytykiwe na zebra niach gromadzkich organizacji partyjnych, dyktatorskie pociagniecia niektorych se czloakom pa rych aktywistów KP dopropartyinych spxycenia zebran partyinych, do zanikania sa modzielności organizacji, a $w$ koñcu do bierności wobec bieżacych zada Krytyka odgórna, nielicze- nie sie ze zdaniami czlonków organizacji partyinych bylo przyczyna hamowania inicja tywy i hamulcem krytyki od dolnej. Niewystarczajaca byla rów aktywu partyinego. Jak mó wił w dyskusji tow. Hnatus ko, niektorzy członkowie eg zekutywy uważali, że istnie je ona po to, aby ,oskarzać danego aktywiste. Tak np sekretarz KP tow. Grabowski zamiast unzielić aktywi kwidowaniu bledów w jego produkcja blachy   

Na zdjeciu: Jadwiga Cibu- chy do ocynkowania. rem, wyciaganiem konsek wencji itp. Zas tow. Setlak b. członek KP tlumił wszel ka krytyke pod jego adre sem, czemu nie przeciwsta wiali sie pozostali towarzy sze. Również pracownicy KP lekcewazaco i ", góry" pod chodzili do przychodzących - ciagnal tow. Hnatuszko Tylko wskutek tego aktyw nie krytykował egzekutyw nie krytykoway egzekutyw sto przytakiwal nym pociagnieciom

\section*{Przytoczone, tutaj niedom} gania powiatowej instanc partyjnei w Sanoku powin ny pozwolić jej na dokona nie przełomu w dotychczas nej, w walce o nowy, lepszy nel, w wala styl pracy. półdzanockim istnieja 43 raz 23 komitety zalożyciel skie. Jeśli wiẹc chodzi ilosć, to pod tym wzgledem nie jest jeszcze zle. Gorzei nie jest $z$ jakością. Np. spóldzie nie w Komanczy, Kulasz nym, Mrzyglodzie, Srogowi zwe spółdzielni, a robota wyniki sa tam bardzo zniko me. Dlaczego? Dlatego, ze bu me. Dlaczego? Dlatego, ze b dowano te spóldzielnie $w$ wis lu wypadkach lamiac zasad dobrowolnosci, że do dnia dzisiejszego borykaja sie trudnosciami gospodarczymi politycznymi. Brak ludzi do pracy w tych spóldzielniach wiazkowych dostaw, a wresi cie niska wartosc dnjowki nie tylko straty materialne $w$ gospodarce narodowej, ale nie sie na wsi sanockiej ide wyższości gospodarki zespo- lowej nad indywidualna, Jak lowej nad indywidualna. Jak można np. przekonywać chło można np. przekonywać chło pów z Tyrawy Wolowskiai wyższości gospodarki zespoło Wójskim czy Nadolanach marnuje sie len, lubin i ko nicryna pod śniegiem Oczywiście za ten stan rze czy wine ponosi czy wine ponosi także KP jego egzekutywa, które ni stosowały wlaściwych środ kow w kierunku zapobiega- nia narastajacych bledów. Członkowie egzekutywy nie dojeżdżali do spóldzielni pro dukcyjnych, nie obsługiwal


Dyskusja na temat rozbudowy Rzeszowa

Rozpoczecie na lamach
,,Nowin Rzeszow-
skich" dyskusji na skich" dyskusji na te
mat rozbudowy Rze szowa uważam za bardzo ce lowe i sluszne, a zarazem po cow Rzeszowa dla mieszkanbanistow $i$ architektow, ktorzy bazdź to juz opracowali
projekt, badź tez opracowuprojekt, badz tez opracowu-
ja go lub maja zamiar opra ja go lub maja zamiar opra
cowywac. niem mieszkancom dokiad niejszych informacji O tym
co juz sie zrobilo w Rzeszowie, co sie w nim robi i ma
sié zamlar robic - dyskusja pozwoli mieszkancom wypenych kilka dni temu planów rozbudowy miasta, mozie i oo winna przyspieszyc zatwier-
dzenie jedneggo $z$ tych planów, by wfeszcie zapobiec
chacsowi. jaki coserwujemy w ostatnich latach w zabudo wie Rzeszowa.

## Jeżeli spojrzymy wszystho, co zrobiono

 budowano w Rzeszowie ciazu minionego dzies ecio-lecia, to stwierdzić musimy, ż zuobiono bardzo dużo stwierdzic każdy mieszkaze tego natomiast stwierdzić ten, kto przypywa do mia-
sta na krótko, bo niewele jak na dziesiec:clecie ujrzy wego. Nie ujrzy, bo tє̇̇ i $n$
budujemy, niewiele wznos mv, w míssie ani nowych
blokow mieszkalnych, ani bu dynkow użyteczncści publicz মej, ani urządzén koniecz-

nych dla gospodarki komu
nalnej, a nie budujemy, bo inwestorowie, ktorzy by to mogli czynic, powstrzymywa
ni sa
w swych zamierze ni sa
niach brakiem zatwierdzone go planu przestrzennego roz budowy Rzeszowa, brakient
ustalenia lokalizacji na pla-

W tym zaś, co buduje sis czestokroć wystepuja powaz ne i trudne do odrobienia
bledy. Oto kilka przykładow:

## Wybudowano ostedio prey

 nim duża okazalychesiono w Brak jednak rozumnego planu zabudowy osiedla spowodowal,że nie ma wim miejsca na zielence, place zabaw dla dziect, ite
znalazty slẹ w nlm waskle 1 siepe uliczkl, ze nlektore ulice uczyniono kretyml drogam!, np.
ullce Pstrowskiego. o rozmleszczeniu samych blokiow takze
motina by wiele powiedziec. Niektore z nich sq rozmieszczone nazwijmy to - fantazyjnle
nieporzadme, a bloki koto Domu nieporzadnie, a blokl koto Domu
Kultury robla wrazente czegos niedokonczonego.
Wiele blędów można bs takze znalež́c wabudowie drugiego osiedla - przy Obroncow stalingradu Jezeli spojrzymy na rozwiaza-
nie urbanistyczne architektoniczne placu, na ktorym stanely budynki obecnego Banku Rolnego pray ul. 3 Maja, to musi-
my stwierdzić czy
nost. Na miedscu zburzonego w
czasie okupacji budynku dawnej poczty, ktory zamykal ten plac od ul. 3 Maja, postawiono, ,EO-
jebnlk" (bo tylko tak nazwal motna te jednopiętrowa kamieniczke) za nim, w sposob bar-
dzo wstydiwy, whaselwy budynek banku o datej kubaturze a
 tyły kamienic stojacych przy ul.
Jagiellotskie].
Czy nie nalezaloby w sposob przemyslany zamknad przy pomocy tych trzech bu dynków plac od ul. 3. Maja stworzyó właściwa, architektonicza calość? Spójrzmy $z$ kolel na Plac Zwy
clestwa. Moze nym $z$ najpiękniefszych placów
 Ale - czy stanle sle? 0 to mo-
zemy miet juz $w$ chwill obecned powazine obawy. Grozl mu bo-
wiem stanie sle placem _ cmenwhem stanie slef placem - cmen-
tarzyskiem, otoczonym samym biurowcaml, wymariymi w go-
dzinach popotudnowyeh dzinach popotudniowyen $\begin{array}{rrr}\text { szacymi } & \text { przechodnlow re go- } \\ \text { dzinach } & \text { wieczornych } & \text { clemnymi }\end{array}$ dzinach wieczornych $\begin{aligned} & \text { clemnymi } \\ & \text { oczodolami okien. } \\ & \text { Juz w ted }\end{aligned}$ oczodołami okien. Jut w ted
chwill ul. Waska jest ulice , "tu
and należy już teraz pomysleet o naprawieniu tego biedu i zaplano-
wad przy Placu zwyclestwa równitez buaynki
okalarnl użytkowymi
$\underset{\text { rzaniem patrzymy in iedowie }}{\text { Ze }}$ jzaniem patrzymy na wza-
dem siebie i w stosunku do pierwszego odcinka rzeszow zalych budynkow, jakimi sa
budynki KW PZPR WKPG budyniki KW PZPR, WKPG, RPZB. Czy nie jest to nadowy i skutek panujaces du dowy i skutek panujaces du
zej dowolności w zabudowie miasta?
Nie może siẹ równiez podo bac fakt "tcpienia" w ziemi nia ich niejednokrotnie pon żej powierzchni ziemi o 1 m
czego dowodem jest umieszczego dowodem jest umiesz-
czanie progów poniżej ulicy. Jezeli sie wchodzi do takiego budynku to ma się wraze nie, że wchodzi sie do sute-
reny. Przykłady takich arch: tektonicznych potknieć znaj dujemy przy Placu Zwyciostwa, ul. Jagjellońskiej
Nie z czego innego a z bra ku planu rozbudow̌ Rzesznnych obiektow wynika fakt budowy w tym przysziym dyneczkow, które nadzja s s:
Przo
Przytoczone powyżєj fak-
i niektóre braki w budow nictwie naszego miasta 6 a wystarczajacym dowcdem
tego, jakie strety pcnosi Rze o sie planowania i braku twierdzonego planu rozbudo wy miasta. Dalsze zwlekanie
$z$ zatwierdzeni
t $\in \mathrm{go}$
czy z zatwierdzeniem tigo czy
innego planu przyniesie na-
szemu miastu powazne szkody na skutek przedlużan!a
się i nitprzemyslanej zabudo wy, którą narzuca życie.

zebrań partyjnych, a zatem
nie znali pełni 'spraw, ktore nurtowaly teran, nie zapobi gali róznym nadużyciom. Np $w$ Wojskim - jak to stwier dzii - za pieniadze przezna czone za piudawe nowezo biektu gospodarczego kupo wano wódke. Poza tym egzekutywa mimo podjecia u widowania dzikich" siewow widowania
spóldzielców
To co wyżej stwierdzilismy nie znaczy wcale, by w sano dzielni. Takie spółdzielnie sa in. Kostarowce, Jurowce Czerteż. Ale aparat partyjny w Sanoku prawie zapomnia że najlepszym argumentem propagandy kolektywnej go wyodarki, to organizowani alnych do spórdzielni Rzad ko również wykorzystywano taka forme popularyzacji spó̀dzzielczości, jak zaprasza
nie indywidualnych chłopow nie indywidualnych chłopów
$z$ sasiednich wsi na zebrania spóldzielcze. O skutecznosc tej metody aktyw sanocki mo dzie wlasnego terenu. Bo wiem w br. na zebraniach sprawozdawczo - wyborczych na których dokonywano podzialu dochodu, do spóld ni wstapilo 27 chlopów.
Zródlem slabości w roz ju i umacnianiu spórdzielni hył brak systematycznej peralywnee pracy KP w kie niesieniu pomocy polityczne organizacjom
spórdzielniach $\begin{gathered}\text { partyjnym } \\ \text { produkcyj }\end{gathered}$ Instruktorzy wydz. polit nie byli zejraszani na tygo
aniowe odprawy i szkoleni do KP, nie dawano im wyty cznych, nie informowano na bieżąco o zagadnieniach, ja kie staly do wykonania prze nimi. Stąd tez praca tego w dziaiu byla oderwana od KP Kierownicy wydz. polt. Pes egzekutywa jak to mówi u low politycznych
Jakkolwiek w sanockim jest dosć dobrze rozwinięty przemys to jednak cięzar ga lunkowy pracy pariyjnej le zy na wsi. Komitet Powiato
wy i cały aktyw partyjny

## Oreorganizaciach biurokxaci w wrzemysje naftowym

Nprzemysl naftowy prze eorganizacii. Cian ny Zarzad Przemysiu Paliw
Plynnych mial pod soba wie Plynnych mial pod soba wie dzo malo zwiazzanych z nafte niac różne zakłady, które poźniej znalazly sie $w$ resor-
tach innych ministerstw. Po tym okresie wysublimowane
kopalnictwa naftowe miaiy kopalnictwa naftowe miaiy
za zadanle wiercic nowe szyby 1 eksploatowac zarówno otworów rope 1 gaz ziemny. Zarzad Przemyslu Naftowego obejmowal nie tylko ko-
palnictwo naftowe, ale i zarie nafty.
niach trud okresie na kopaljednego przedsiebiorstwa gdzie jedni przykładali wiek
sza wage do uwierconych me trow, inni zas do wydobycia odpowledzialny za jedno, a kto za drugie
Stuszne
dzielenie tych zadañ 1 zlecenie realizacji ich osobnym przedslebiorstwom. Tak do-
szło do utworzenia w ramach logicznego Przemyslu Naftowezo, odpowiedzialnego prze
de wszystkim za plany wierde wszystrim za plany wier-
ceñ. Natnmiast za wydobycie ropy odpowiadaly kopalnic-
twa naftowe, które sa rownoczésnie inwestorami no wych wlerceń za ropa.
Mimo tych przeobrazen re organizacyjnych, które mia-
ky usprawnic prace, kopalnic ty usprawnic prace, kopalnic
twa naftowe nie zawsze wykonywały plany produkcii wiercenia za wrzelka cene.
Zaczeto wiec
znowu mysled o reorganizacji i... ale naj-
pierw pomowmy o transporpierw pomówmy o transpor-
cie $i$ zoapairzeniu
robotni-

## Transport - drożeje

Podczas wielu narad robo-
czych w kopalnictwie sy szaio sie duzo narzekañ na narzekania, że transport, zawala" przy dowożeniu robotników do pracy, ze nie na
czas dowozi rury czy narzedzia, czy wreszcie nie zabie-
ra w terminie wydobytej ropy czy gazoliny itd. Wiec dla odrebniono osobne Drzedsiebiorstwo Transportowe Prze-
mystu Naftowego.




 przedsieblorstwa pramysh naf-
towezo, zacznie wzroslu 1 ob-
clazaja wybitnie konto koszow
 CZFN
ustuy
uznane
co Dla usprawnienia zaopaprzemysłu naftowego Delega ture OZR, która znowu zatrudnita pewna ilose perso-
nelu administrecyjnego. Nad mienié przy tym należy, ze
przv poszczesólnych przv poszczegolnych przedtowego, mimo istnieria teize Delegntury, dzialaja $w$ dal-
szym ciag̃u osobne referaty zaonatrzenia odpowierizialne przed dyrektorami pizedsiebiorstw. Tak wiec Delegatu-
ra OZR dla przemysłu nafto weazo w Krośnie stala się nie tyllio nie uspraynila zan
patrzenia, ale podnincta kosz ty z nim zwiazzne. dopuścila
do strat, co oczywiscie odbilo do strat, co oczywiscie odbilo
sie uiemnie przede wszyst-

[^0]nienie centralne. Bez uchwy-
cenia na kopalni kosztow wy
dobycia jet cenia na kopalni kosztow wy
dobycia jednej tony ropy tru
dno było zobrazowac sobie całoksztalt kosztów wilasnych i przedsiewziać kroki zaradcze. Pod tym wiec katem zamierzona zostaha w I kwarzacia,
cji. Mówito caly rok. Dopiero bieżacy o-
kres ukonczyl to co zapoczat kres ukończyl to, co zapoczat
kowano rok temu. kowano rok temu.



llosis pracownikow umyslowych
podwol sle.
Ale to jeszcze nie wszystko. Nowe zadania wylaniaja
sie rownieź i przed wiertnisie również i przed wiertni-
kami z PGPN. Dotychczas kami z PGPN, Dotychczas
przedsiebiorstwo to dzialało przedsiebiorstwo to działalo
przez swoje zakłady tereno-
we z siedziba Gorlicach, Krosnie 1 Sanoku. Oczywíscie, ze oprócz na
czelnej dyrekcji w Jasle, zaczelnej dyrekcji w Jasle, za-
trudniajacej pokaźna ilosć trudniajacej pokána
inżynierów, geologów, cownikow ksiegowosci i inJasne jest ie przy zwiekszonych zadaniach przedsiebiorstwa geologicznego musiała sie powiekszyć i liczba
zatrudnionych w nim specja wspótmiernie duża do zało robotniczych 1 osiagnietych wynikow produkcyjnych.
W chwili obecnej pracow W chwili obecnej pracow-
nicy tego przedsiebiorstwa sa w oczekiwaniu nowej reorganizacii, która przysporzy
na pewno nowe koszty niewatpliwie przyczyni sie
do dalszego wzrostu biurokr do dalszego wzrostu biurokra
cji przedsiebiorstw naftoWych. Trzeba bowiem podkrє
ślić, że gdy dotychezas w działalo (nie liczac transportu i OZR) 8 przedsiebiorstw, to po dokonaniu zapowiedzia nej jut reorganizacji przewi
duje sie 14 takich przedsieduje sie 14 takich przedsie-
biorstw. Wprawdzie zasięg biorstw. Wprawdzie zasiecs
ich sie zmienil 1 może spelniac beda one lepiej niektósie przy tym zwiekszyć biurokracja? A wszystko za tym
przemawia, ze tak bedzie.

## Nastrój nlepewnofel

## N $\begin{gathered}\text { ajgorsze jest, te owe re- } \\ \text { organizacje }\end{gathered}$

 cia kadrowe wytwarzaiawsíd naftowców nastrój nie pewnosé i demobilizuía bar dzo czesto zalogi. Odbija sie produkcji. Znione sa juz ,,dzieje" upowszechniania w nafcie metody Kafarowa, kto rej powodzenie uzalpinione
jest m . in. 1 od wprowadzenia $w$ życie nowej nrganiza
cit pracy na kopalniach Po cit pracy na kopalniach. Po cow, który odbyl sie w IV
kwartale 1953 r . ustalono ta-

ki schemat, ktory mial wa-
runkowac
tej metody wowszechnienie nafcie. Ale juz zapowiedzian nafcie. Ale juz 1954 r. reorganizacja eksploa tacji zamacila te akcje.
Wprawdzie na wieiu kopalniach prowadzono w tym cza sie pewne elementy metody
Kafarowa, ale dalsze Kafarowa, ale dalsze jej u-
powszechnianie zostało zahamowane. Podobnie stalo sie to i
zjazd kafarowców,
jaki odbył w roku ubieglym gorlickim, znowu przewid w kopalniach, bez której truwszystkich elementow meto dy Kafarowa do produkcji.
I tym razem sfinalizowanie zapowiedzianel w roku ubiedzio nowy zamęt wsrod ka-
farowcow.
przesuniecla kadrowe
nizacie
neakowcy
$z$

## nizacje naukowcy z instytulu Natoweg. Nie naja oni wprost $\mathbf{z}$ kim rozmawiac na kopalniach,





pranowat, naimierny spadek
produkif jaki notuje sie teraz
SanockIm Kopalnictwle Naf-
towym

## Zapomniano o czlowieku

Poza wyżej wymienionymi
skutkami owych reorga nizacii nie można zapominae o czlowieku. Tak np. pracow
nicy Krosnieńskiego Kopalnictwa Naftowego, majacy mieszkania w Krośnie, dojė̇
dżaja teraz do pracy do miej scowosci odlegiych od Krozapomniało się o człowieku dowodza jeszcze fakty przewlekania pierwszej reorgan zacji dotyczacej kopalnictw
naftowych - co trzymalo prater cownikow w napieciu i zaskoczenie nowa reorganiza-
cją załóg PGPN. Jesli chodzi np. o Krośniensiki Zaklad T go likwidacji nie beyza uzdod hona w Zarządem ZZ Górni dyrekcja PGPN w Jasle. Spa
da ona jak prystowiowy dła ona jak przyslowiowy
piorun $z$ jasnego nieba i zde piorun $z$ jasnego nieba i $z$
mobilizowala zaloge tego $z$ kładu, co wyraziko sie nader
wymownle w niskim wykonamiu wierceń wiskim wykodniach stycznia, wyrażajacych sie cyframi okolo proc. planu dziennego. Należałoby sie wiec
zastanowic, czy ze wzgledu na
specyfike przemyslu naftospecyfike przemyslu nafto-
wego $i$ na czekaiace załogi nagięte plany ostatniego ro hapiete plany ostaniego ro
ku naszej 6 -latki, nie czas skończye z ciagłymi reorga-
nizaciami. Reorganizacje te nizaciami. Reorganizacje nie zawsze sa nakazem no-
wych sytuacji w przemyśle wych sytuacil w przemysle reorganizacii w PGPN) sa wy
nikiem różnicy pogladów nà szczeblu Centralnego Zarza-
du i Ministerstwa Górnictwa
i zależne od tego, który $z$ dy zależne od tego, ktory z dy przy batucie. Nie decyduje tutaj nawet Centralny ZaRad Przemysiu Naftowego. Reorganizacje w przemysle
naftowym w wynikaci swo ich nie moga bye sprzeczne PZPR, ani II Ziazdu Partii St. Witowski


## W czym nasza gazeta pomogha zatodze Huty ,Stalowa Wolac

Wmail kow huty "Stalowa
Wola" znalazl sié pierwszy numer gazety
czakładowej
,.Socjalistywstepnym kolegium redakcyjne pisaio do załogi: "So-
cjalistyczne Tempo" bedzie przyjacielem i doradca, W
Waszej pracy. Bedzie Was Waszej pracy. Bedzie Was
uczyc najnowsyych metod uczyc najnowszych metod
pracy, przodujacej tecnnikj, wy bytowe. Apelujemy do
Was byscie czesto i smialo pisali do swojej gazety".
Od tamtych dni uplyneto Od tamtych dni uplynelo
sporo czasu. Przygladnijmy sporo czasu. Przygladnijmy
sié jak gazeta realizowała to zalodze huty.

## PRRZYIMIJ MNIE

 DO PRACYNOWNY PANIE
$\mathbf{N}_{\text {ie tak dawno temu w hu }}^{\text {cie ,Stalcwa Wola" od- }}$ byly sie obrady Wojewódz-
kiej Narady Kolesoweów. Za roga zakladu witala konfe
rencje poważnymi osiagnierencje poważnymi osiagnie-
ciami. mysinych wynikech prob skrewania nciem Kolesowa
ukezzia s: s: naszej qazecie Wimictniu 1953 r. Po kr
kim ozresie entuziezmu czas e ktorego zdażno wy
wirsici tablice z nazwiskam
whem trzech tokarzy - nowato szy. podezas którei nowa me teda nie skrawal nikt.
Gazeta zekladowa p Gazeta zekladowa przery
wala te cisze artykuami. Ta kie artykuty jak np. ,,Roz
wof metody Kolesowa p swietle planow produkcyi-
nych" prawie ze szpalt naszej gaze
ty. Korespondent podpisujacy tak przemawial w Tempie do grownego mechanika:
Przyimij mnie do pra Przyimij mnie do praey
sznnowny ponie, krzywida sie mie stanie Moja przyszlośc
Nie slyszysz? Nie
Wszystko na nic. Milcze
nie mingelo dopiero po sażni-
stym artykule Wladyslawa
Szewczyka zatytulowanym Szewczyka zatytulowanyrn
,W sprawie noza Kolesowa". Fragment tego artykulu przed
du".
Wtedy dopiero okozalo sie. ze nozać, ze nie ,psujaz sie"
maszyny, jak to niektorzy u trzymywali
Ale trzeba było $j$ wzmian-
ki w prasie centralne ki w prasie centralnej, by
obudzili sie działacze NOT-u, by dyrekcia huty zagrozila dzialnym pracownikom dzia łów, zainteresowanych bez
pośrednio wprowadzenien tei metody.
Równiez wlele miejsca
,Socjalistycznym
Tempie zajmowały artykuły, report ze, ktore omawiaky gruntow nie takie metody pracy jak
Zandarowej, Kowalowe, Ko rabielnikowej, Saja, Czyża
inne.
pisas Passac o przoduaacych met ko. Uzupesnieniem tego mu-
si być stela i systematyczna si być stela i systematyczna
kontrola, jak wyglada w pra ktyce stosowanie tych me
tod, $z$ czym jak wykazal tc pre zawsze jest najlepiej Warunkow kontroli nasz gazeta nie spelnia w zupeln
sci. Czestokroc publikowan sa, w mechaniczny sposób c. frowe dane, które nie maia
zadnego konkretnego uzasad wyniku formalnegedyne wania zobowiazań. Tak bvl
np. z metoda Klaji, któr np. $z$ metoda Klaji,
pracowac zobowiazalo kogo czasu wielu robotnijako lakiés bliżej nieokreslo ne oszczędzanie materialow

## SPRAWA BHP TO NIE TYLKO

W
sygnalom koresponden tow interwencii redakcii nania csłon, przy wylocie hali pieców, przez co wybit-
nie poprawita sie higiena pracy, bo poprzednio bryge nej strony wystawione byt
na $50^{\circ}$ upal, a $z$ drugief ne Na tym samym wydzial naprawiono równiė̇ rynny sciekowe, oraz zlikwidowan kule korespondenta Palenia ka, wybudowano specjalny magazyn na benzyne 1 smapeczeństwo poprawiro bez Do chwili ukazania sie ky te przechowywane byry $w$ komórce na hali, w odle od obrabiarek, a w czasie kom, na podlodze wydziału tworzyły sie kałuże. które w chem. Podobnych spraw by „PO TEPYCR GEOWACH
 nych zaniedbań, niedociagnue, w gazecie zakladowej is nieje specialny dzial pod ty-
tulem ,Po tepych glowach" Pod "Po tepych glowach mieszczane sa krótkie, krytyczne notatki i rysunki.
skuteczności jego odziary wania swiadczy fakt, że nie dynie zakomunikowac jakie muś biurokracie, że dostanie sie do rubryki, aby sprawa
zostala w mig zakatwiona. Korespondenci nieraz w dowcipay sposón walczyli wych w hotelach naszego za kiadu. „Kwestia hotelowa" - jals da nazywano w tym czasie terwencii naszej dzieki przed zima dostarczono no wa posciel, a dzisiaj mie-
szkañcy hoteli narzekaja jedynie na brak dzwonków gaszenia światia i cieplej wo dy (dawniej nie było jej wc Jednak nie zawsze kryty ctwo kina "Stal" od diužszego czasu "atakowane" przez bralo wody w usta Wiekszosé tych wszystkich spraw i kłopotów poruszal zawsze korespondenci. Stoaby do redakcji zglosił sie czytelnik o pomoc w zalatwieniu najwiekszej bolaczkj
pracowników huty - przydziołu mieszkania itp. Dziej sié tak dlatego, że w takich wypadkach krytyka gazety jest bezsilna, bo Rada Zakla
dowa jak dotad, nie licry sie specialnie $z$ opinia wlasne go organu


[^1]
## Tedel wiodfa drioga <br> (I)

Ludwik Sobociński cho-
dziy od kilku miesie-
cy Opowiadanie Stanislawa Galosa oparte jest na wsi coraz ciezei zé zyc.
Kiedy uruchamial
kuz̀ nié zdawało mu sie, że ja koś $z$ wiazà koniec $z$ koncem, $z e$
$z$ dochodow $z$ reneracji
rada Grocholic bedzie mégl zapla cíc za wynajmowana szope pod kužnie i mieszkanie $u$ Gomuly.
Ziemie jeszzze jezo rodzi-
com wydarli lichwiarze... Coraz rzadziej zagladaia z narzedziami gospodarskimi bie-
dniacy. Nie maja co reper dniacy. Nie maja co repero-
wac. $Z$ z ziemi i dobytku wywac. $Z$ ziemi id doytuk wy
waszzzaja ich lichwarze it
rodzina rodzina obszarnicza Kotkow
skich. Bogaci chlopi mowia natomiast głosno, ze z dziadami w rodzaju Sobocinskie go nie chca sie wdawać. W
Bodzechowie jest duży warsztat kowalski. Tam jeżdża reperować swe narzędzia rol nicze.
A tu jeszcze jedno „nieszczécie" przybywa na utra pienie i tak licznej już ro-
dziny, jedna wiecej woion do dziny, jedna wiecei yoha ao
żywienia. Teofil nie byl pociecha dla oica i matki. Stal sie jeszcze jednym nieszcze-
sciem dla Sobocińskich jakie im przynióst rok 1884.
Ludwik Sobociński przemyśliwal nocami co przedlewziąc, aby zapewnic
walek chleba rodzinie.
W odleglości 2 km od Grocholic - $\quad$ w Bodzechowie znatdowały sie duze zakłady ny Kotkowskich
Jesień strzepywała ostat-
 wik Sobociński przemierzal droge $z$ Grocholic do Bodze-
chowa. Szukal pracy chowa. Szukal pracy. Wresz
cie staną u bramy fabryki. Przez chwile spoglądal oniemialy. Tyle razy przechodzit tedy, widywal z zewnatrz te fabryke, ale nigdy nie wydala mu sie tak potėzna i złowieszcza. Napawaly go prze-
strachem hen wysoko sterczace kominy, wielkie hale produkcyjne. zgrzyt walcowa
nego metalu, rytmiczny trzask maszyn...
Skupi\} wszystkie siły nerwów, aby pohamowac przestrach, nacisnal klamke bramy wejścinwej.

Ma prace!. Bedzie zarabial!
Opowiadanie Stanislawa Galosa oparte jest na
wspomnieniach tow. Teofila Sobocińskiego zamieszkałego w Dębicy - uczestnika rewolucji 1905 roku na ziemiach polskich.
na na glodowanle. Szedi z po
wrotem do Grocholic wrotem do Grocholic oszolo
miony, zis wsyalts two posz\}o. Wesolo pogwizdy wal jak maly urwis. który pod parha niecie sillla, by zastawić je w krzakach na
sikorki. Tego dnia byt wielce wyro zumialy dla malénikiego Teofila. Po raz pierwszy pieś-
cił go; huśtał na rekach Nastepnego dnia ulokowal Nastepnego dnia ulokowal
cały swój dobytek składaja-cy się z dwu prycz, nadgnilej ławy, kowadka. miechu, kilku młotków na fure Go-
muly i po raz ostatni spojrzal na Grocholice. Droga wiodła prosto. Do Przyboro-
wa, nsady czworaków fabrywa, osady czworaków fabbry-
cznych. rozsiadlych malymi g"inami na niaczczystej rów ninie opodal lasu.
Zamieszkali w mrocznei izbie bez podłogi, o zbutwialych drewnianych scianach, przeświecajacej powale. Za sciana mieszkała rodzina Kabalów. Jej sąsiedztwo odczuli Sobocińscy już pierwszego wieczoru. Stary Kabala późnym wieczorem wrócil pijany, pobił dzieci i żone, krzyczal. Do pierwszej w no cy rzucal sie za ściana, kla\} Swiat i fabryke. Kabalowa z dziećmi w tym czasie znalazła schronienie u Sobocińskich.

Czas szybko mijal. Ludwik Sobociński pracował w kuźni huty. Do pracy chodzis przed szóstą rano, wracal o 6 wieczorem, spożywal kolacie Składajaca sie z polewki i ra zowca, walil sie na barlog, by nastepnego dnia wstac o piątej i śpieszyć do pracy. Najstarszy syñ Aleksander
zaczà pracować $z$ ojcem w zaczał pracować z ojcem w
kużni. Nieco póżniej do pra kuzni. Nieco później do pra-
cy poszli także młodsi synowie - Władysław i Stanisław. się $w$ polożeniu rodziny Sobocińskich. Jak dawniej niezmiennie na ich stole trzy ra zy driennie pojawiała sie po-
od czasu do czasu na obiad pszenna zacierka
Ojciec coraz cześciej
czał kaszleć, plué krwia Czad kasslec, plue krwia.
Podeofil. Zabaw sie na podwózzu $z$ innymi dziećmi $z$ czworaków. Pasal koze - jedyny inwentarz zy
wy rodziny wy rodziny.
raly jeszcze troski starszych Nie rozumial sensu kłótni ro dziców, płaczu matki, psioczeń oica, coraz czestszych i goretszych dyskusii starszego rodzenstwa. Nie zdawal
sobie sprawy dlaczego matce roziaśnia sié twarz w sobote, kiedy ojciec i starsi bracia przynosili zarobione kopiejk: wykładali na stók
Nie wiedz:al dlaczego oi-
ciec zlosici się i pomstuje zzc. ny, które jakoby miały byc go rodziny. Nie rozumial sprzeczek starszych braci Władysława i Stanisława $\cdot z$ ojcem, którzy wieczorami spotykali sié z jakimiś nieznajomymi z Ostrowca, Rapóżniej przy każdej dyskusji ojcem na temat zarobku, warunków pracy itd. thumazyli ojcu, ze to nie maszyny sa przyczyna ich nedzy, wili - za ich krwaw mo hulaja za granica, buduja pałace.
Teofil zaprzyjażnil się z synem Kabalów, Waclawem Byli rówrésnilkami. Wspólnie bawili się na podwórzu, dobierali do wróbli we facjate, razem brali udział w grze w matke Wednej tez znależli się lawie szkolnej. zdarzalo sie, że obydwaj jednego dnia zbierali lanie od nauczyciela, za wypowiadane na przerwie polskie slo-

Przyszła wreszcie chwila, kiedy Teofil ukończył 14 lat zaczal pracować wraz zo ou ściej stukal do izby Sobociń skich, star sie przyczyna smierci młodszej siostrzyczki Teofila, Marysi. Gruźlica zabrala starszego brata Stani-

Tej zimy prawie $z$ każde-
go domu stmierć zebrala swo éniwo.
Z każdym dniem obniżano tak już głodowe płace ropieknych zboczach nazorkonw wyrastaty nowe pieqke pałae Kotkowskich. Rozhudowy wano hute w Bodiechowie. Starych, winiszczonych
merdercza praca robntników wyrzucann na bruk. Ogarnia la roznacz mieszkañónw czworakow. Niektorzzy dopro wadzeni do ostateczności glo dem szukali litości u Kotkowskich.
Odważniejsi porzucali pra ce, namawiadi innych
Nie wszyscy jednak robo nicy rozumieli konieczność lej załogi. Pojedyncze zas prooby strajku w poszezególnych oddziałach kończyly się fiaskiem, wyrzuceniem ,"krna brnych" robotników z fabry-
 SDKPiL z Ostrowca i Radomia. Rnamawiali z robotnilotki nawotujace do jednosci działania robotników stạpieniach o poprawe losu Co miodst zaczeli organizować sié w kólka kospiracyine. Znalazk sie w nim Wa claw Ambroz, Julian Czekaj, Wacław Kabała. Teofil Sochólski. Kôtko to przek:szta\} cilo sie $\quad$ organizacje
SDKPiL. Dyrekcja huty widziała, ie
robotnicy staja sie coraz
mniej pokorni Coraz czesmniej pokorni. Coraz czessciej 1 odważniej domagaja
sié swoich praw. Wiedziala sie swoich praw. Wiedziala
donosow zausznikow, ze to się dzieje pod wplywem człon
 Me Jana Ambroża i Grochól-
skiego. kiego
Zwolnić ich? Zaprotestuja robotnicy, nie pozwola na to Jan Arnbroż i Grochólski ciesza sie wielka popularnościa
wśród załogi huty. Jak sia ich pozbyć?
Znalazl sie plan. Oto pew nego dnia majstrowie otło-
sili robotnikom, ze „Jan Ambroż i Grochbiski to "zlodzieje", ukradii
dwie sztaby dwie sztaby żelaza. Za rzekoma kradziez miel no wyrzucić ich $z$ postanowi (Cdn.)

Sportowcy bliżej produkcji

| Podezas narady aktywu partyj | ni |
| :---: | :---: |
| no-zetempowskiega pracu | charakterystyczna sprawe. |
| Wruchu spartowym WKKF Rzeszow tow, Pretarz Partyka | $\begin{array}{cc}\text { Pokazal nam jak } \\ \text { nickich } & \text { naktadow } \\ \text { przem }\end{array}$ |
| $m$ referacie pow | wych interesuje sie sportem. |
| in. tak: |  |
|  | i |
| h sportowe brygady | dego prarownika - sympatyka |
| kcy ${ }^{\text {d }}$ | sportu i norownali je ze soba |
| przodownikami p |  |
| najui | zyna pinsarska mect wygrata 1 |
|  | ra*ke: otroynalibysmy dwa |
| te naske kota sportow |  |
| rzeczywiscle 7 dala $n$ d pro |  |
|  |  |
| ch $z$ za mato jest crio | straszaiaco spadaja |
| zalogi a zakład pracy stuky | chyba naj? |
| tedrnie za szyld. | wod. iak ci lurzie wrazliwi sa |
| usimy wo swe.j pracy daz | na wyniki swych sportowców. |
| do tego, by knla sportowe | Jest to zly objaw. bo zatodze |
| gly szczycić sle w pracy coraz | la wythumaczyć, ìe ostatecz- |
| zymi re | - |
|  | W |
|  | cownicy zakladu wini wytwo- |
|  |  |
|  | taka atnosfere, by sprzyjata |
| , | ona zawsze osiagamiu lep |
| wielkim antorytetem wsroi ra- | Itatow. Zatoga winna |
| mogi, że osiagane mog\% fruyne | kaç w corlziensa |
| sukcesy (zazwyczaj pilkarskie | nie byce nmm zwiazana |
|  |  |



Rowniez i w wot rzesonnskim vysit na os, murawe pitkarze, któzy pragotownja sie do szyjko zoliza-
jacego się sezonu. Rozpocznie sie on dia klasy A najprawdo podobniej już 20 bm , a dla LII ligi $w$ dniu 27 bm .



Stmona z najwyzszym naplectem czekała na decyz.fe Mauricego w sprawle sprzeitaty motocykia dia lotnika anyiclskifgo. ostatecz
nie Maurice dobivszy targu cblecuje Anglikowi doscdrezye swego motocykla i prowiantu na droge.

Ale poza tym pozornym spokojem krylo sie gwahtowne podicuenic.
Simona drżala z niecierpliwości, $z$ by jak najprędzej wimona drzala z niecierplebie decyzie, a jednoczesnie szukala wyoiçów i pretekstow, aby zamierzony czyn szeni, w tórej schowala klucz i benzynowa do kieszeni, w ktorej schowala klucz i benzynowa zapancz
ke. Raz po rez wyobrażala sobie bezwiednie, jaki bedzie przebieg zemierzcincj akeji 1 jakie pceiagnic ona
nastepstwa. Musiała užyć wysiku wcli, by oparowac swe podnieceni
Wracaia wciaż myśla do owej chwili, kiedy powzie-
la swoie pcstancwienie. Byizo to la swoje postancwienie. Bylo to wczoraj, przy kolacji,
kiedy stryj Prcsper opowiadal matce o swej rozmowie z podprefektem.
Simona byla przekenena, że stryj Prosper nieco jednostimena eypacdzewizna, ze stryj Prosper nieco jedbarwil ia swnm oscistym punktem widzenia. Pomimo to demusiz?a sie doskonéle zarówno tego, czego ża
dà pcdorefekt i czym swe zadsnie uzesednial, jak $i$

 przy tym cbecne. preśby i n=legenia Monsieur Ccr-
delona ncina iryteji. incnczna cbrene stryia Prcspe
 którego smu!nv e pilng sema caladala
 przedstawe el wient wristcuych i zeżadal zniszeze-

 nie jego dictycznych zadeñ". mial oświadezy stryj
Prosoer ocdorefektowi. to tym bardziej ty powinienés Prosper ocdorefektowi...to tym berdziej ty powinienes
oszczedzić mi wysluchiwen:a tych niedorzecznych pre-

140 Lion Feuchtwange
t $\in$ nsji". Twierdzi delej, ze powiedzial mu: ,Nie mie szaj sie tylko do moich interesów, mój stary. Czy my slisz naprawde, że po to z takim truciem negromadzi-
jem zapasy benzyny, aby pozwolic je scbie zrabowze przez szkcpów? Nie jestem taki najwny. Mcíesz by przekcnany, mój drogi, ze nie odbiora mi ani jednego blotnika $i$ ani jednej kropli benzyny. Ale co ma sie i nikt peza mna. Chciałbym scbie to bardzo uprzejmie wyprosič"
W chwili, kiedy stryj Prosper przytoczyl te swoja mej chwili Simena powzieła postancwienie dzalan na wlasna ręke. Dokladnie w tym samym momencie zdecydowela sie spelnććswój czyn: W tej samej bowiem chwili ujrzala jasno cala sprawé: rzecz oczywista, ze stryj Prosper gotów jest zniszezyć caly swój mattrial transportowy przed wkroczeniem Niemców: n:e da sie nawet pomyśleć. aby mogio byc ineczei, jest
przecifż neibardziej powzżənym obywatelem m: Saint-Mertin, znenym petricta, i ostatecanie jest it Planchard, prawdziwy Plenchard. Jeżeli się przed. zymś wzdraga. to tylko dlatego. zè wywleraja nà przymus. Cóz dziwnego. ze chce bye panem w swém
przedsieberstwie. że ne meże śsierpieć nekazów i popryєdsiebcrstwie. że nie mcże ścierpieć nekazów i po
grózck z zewnatrz.

Tek, niewatpliwie tak sie ma rzecz, i bez tej przykrej rczmowy z panem podprefektem wszystko byloby
w porzadku. A tymezasem Mcnsieur Ccrdelier sam
. w porzadku. A tymezasem Mcnsieur Ccrdelier sam stryi Prosper musi dopiero znal€żc odocwiednia for stryi Prosper musi dopiero znalezc odbcwiednia for trwać jakis czas. A tu szkopy każdej chwili mogà whroczye do miasta. Cózby to bylo za nieszezéscie (co
za nie zmyta hańba dla domu Planchardów, gdyby sie
nkazalo, że jest jù za późnc i gdyby caly material
wpadł w niemieckie lapy.
I dlatego ona, Simona, musi wyreczyć w tym stryia
Prospera, musi go urrzedzic musi Prospera, musi go uprzedzec, musi wzać cala rzecz w
swoje rece, ona, corka Pierre Plancharda. A kiedy swoje rece, ona, córka Pierre Plancharda. AD kiedy
czyn bedzie już dokoneny, wówezas stryj Prcsper odetchnie z ulgą i wyrazi S:monie swa wdzjeqczność i uzna Od owej chwili razwezzania te po setki rezy przechodzily jéj przez myśl, ale we cólnych zaressach byly w nej juz ed pierwszego momentu gotcwe i dojrzele. Ujrzała w duszy caly obrez swego czynu. swojej ak-
cji, zenim jeszze stryj Prosper dekoñczy tego zdahia swoitj relecji.
Sposób, w iaki Madame zarepacwała ne cpow: ada-
nie stryje Prcspera. utwierdzil tyizo nie stryje Prcspera, utwierdzil tylino S:mcne w po-
wzietym postanowieniu.

- Oto co oni potrefa wymysteć te kancelaryine
gryzmoly - duw la Mademe-w sucym biurcrafy-
 Ina cíz meglaby zdać se N:Gmecm ta crobin= b=r.-
zyny? Czy ten Philippe neprewde sadz: ze ioh ezcigi crekaja akurat na twcia benzynẹ?
diatege, że berdro wislu innych tale sime musieic



Simena znalazła sie wreszeie w n=jwẏ̇s7, m ounkse pechylosiz, miale terzz przed ssba havelek równєi,
peziomej drogi. Wsiadla na rower i jechela. Jechala pezinmej drogi. Wsiadia na rower i jecheła. Jechala
szybko.

Ukazal siẹ nowy napój „Lektoral" - whrótce nowalijki: rzodkiewka, szczypiorek, sałata

Miejski Handel Detaliczny W Rzeszowie uruchomik no-
wa placowkee sprzedazy artykướw spozywcrych. Jest nia otwarty w dniu 1 marca

## Plenum

Mieiskiego Komitetu Frontu Nerodowego w Przemyślu
Ostatnio w sali konfereneyjnej Prezydium Micejskiej Rady Narodowej w Przemy slu obradowalo posizerzone
plenum Miejskicgo Komitetu Frontu Narodowego. Ple num obradowalo nad sprewa rozpcezynajacej się kampanii zbieran:a podpisów poa Biura Swiatowej 'Rady Po koju.
w obradach brali udziel m. in. przedstawiciele miejskiego Komitetu Obrońców Pokoju, organizacji maso-

Dla podrüzuiqeych samolotami
$\underset{\text { dzie czynne (od godz. } 7 \text { do }}{\text { dien }}$ 17-tej Bluro Miejskie PLL "Lot" W Rze.tzowie przy ul. lejowa). Moinn tam nabyé
bilety in nadawad baze 0 godz. 8.10 oadjeżdizać be-dzie stad autobus PLL, ,Lot Warszawy wynosi 129 zl. Dla dzlecl przewidziane sa zniz̀ki. Pasażerowie moga zabie-
rać 10 kg bagažu podreczinerat 10 kg bagażu podrecczie-
go bezplatnie. Prayimowane beda poza kym do rrzewozl paczkioptata $z a 1 \mathrm{~kg}-1,02$ z. Re-
zerwuje sie takže mle isca na przeloty $z$ Warszawy do innych porthw lotnizzych.
Spriadziv bitetow wor bisie nie będzie.

dlu WSK. Jego powstanie zwiazane jest z zadaniami konsumentow jakie byly wysuwane kilkakrotnie na spotkaniach
przez MHD.
Nowy sklep warzywniczy jest duży i nowoczesny, a jui od chwili swego powstania
dysponuje bogatym wyborem dysponuje bogatym wyborem
poszukiwanych artykułow. Można w nim nabyć również pomarańcze.

## Albuin <br> "Chopin w kraju"

Nakładem Polskiego Wydawnictwa Muzzinego w
Krakowie ukeże sie w najblizzzych dniach nitzwyixie
interesuijaca pozycjaz dziedzay ciop:nologi:. Bedzie nia mianowicie album pt.
Modeść Fryderyka Chopi na spedzona wojczyżnie, be dąa ekresem, ktory uksztal
toway jego indywidualnosid jako kompozytora nerodowe go, nie byla dotychezas wyczerpuigco przedstaviona

Lukę te zapelni mewatpli-
wie wydawnictwo "Chcpin
w kraju" liczace okoto 300 w kraju" liczace okcio 300
stron. Album pomyjlany strcn. Album pomyse jar wny leksyken biograficzny Obok przeszlo 600 reproduk cji, przedstawiajacych Chopina, jego rodzine, nauczy-
cieli, przy; ecioi, ludzi, z kto cieli, przy ieciol, ludzi, z kto
rymi sie stykal i ktorzy wyrymi sie stykal i ktorzy wy
warli wptyw na uksztaltowanie sié jego indywidualno sci, obok reprodukcji ukszu jacych sceny $z$ jego młodosci i miejsca, gdzie przebywal, zlbum zzwierac beqdzie fragmenty koresoondencj Chopina, cytaty z owczesne wiedzi ludzi wspólczesnych Chopinowi.
Album zewierac bedzie przedmowe pióra Jaroslawa Iwaszkiewicza.
owootwarty sklep dostarczy lentom pierwszych nowali-
jedkiewki i sałaty. Beà one sprzedawane równiez w innych sklepach i w dzianych obecnie przy wsyst kich sklepach spozywczych Nowalijki: szczypiorek, cebu a, salata 1 rzodkiew sprowadzane beda z PGR i spósdzielni produkcyj.
go województwa.
Równocześnie w sklepach mleczarskich MHD ukaże sie nowy napol mleczny ,"Lektowierajacy jak nam podaja du ze wartości odżywcze. Ponad
to MHD pragnie donieś to MHD pragnie doniesć swym klientom, że ich pros-
by dotyczace sprzedazy
niey dotyczace sprzedaży nie-
tórych artykułów przemysio wych zostały przez Ministerstwo Handlu Wewnetrznego za'atwione pomyślnie. Obecnie artykuly te beda w sprze
daży także w sklepach spodaży takż

## Z pracy LZS

$\underset{\text { Przemyślu konferencia sie }}{\text { luta }}$ wozdawezo - wyborcza Rady Pow:3 towe LZS. Podsumowano na nisj dotychczeso cy LZS. Wiele miejsca na konferencji poświęzon
 jak stwierdzono na konfe-
rencji, do dalszego uaktyw rencji, do dalszego uaktyw nienia $i$ wzrcs:u szeregow
LZS w powiecie przemysLZS w powiecie przemys tym wagledem neleża: Kuñ Brylince, Medyka $i$ inne Najsłabiej pracowaly kola w Krzywczy, Bsbicach, Orze chowcech, Wapowcach. nit sie Lzs pracy Pomaty w Przfmyślu. Srczegolnie do brze pracuje tutaj sekcia boksersira, ktora bierze u-
dzial w rozgrywhach klas dzial w rozgrywkach klasy
B. Uaktywnia sie takze $w$ oB. Uaktywnia sie takze
statnim czasie coraz bardzie statnim czesie corsz bardin
koto przy Technikum Rolni czym w Bakonczy cech. Poważne osiagniçia maja
Ludowe Zespoly Sportowe
w pracy kulturelno- oświaw pracy kulturelno-oświa-
towej. W wielu gromadach towej. W wielu gromadach
a m . in. w Dubiecku, Hucis a m. in. w Dubiecku, Hucis-
ku, Zalesiu powstały zespoky swietlicowe.
Uczestnicy narady mowil w dyskusil o słabym zainte-
resowaniu sie praca LZS ze strony PKKF, niedostatecz nym udziale w kolach sportowych dziewczat i stabey po
pularyzacii takich dyscyplin pularyzacil takich dyscyplin
sportowych jak szachy i lucz

W wynlku wyborow do $\mathbf{P}$ Watowel Rady LZS weszli:
Jako przewodniczacy - Sthnislaw Ukarma zastepoca Wiesław Pinda.

## Sladem

naszych intermencit
W zwíajrux $x$ notatika zamless czona w naszed gazeche w dniu
14. I. br. pt. "Clekawsld disto-
nezi" nosz" br. pt. "Cliekawskd listoZaczno
ilstonosza obstugujacego gromede Kamionka, pow. Deboica oio rozklefente listu - lakje miato miejsce - adresowanego do Karoliny Sum nie spowodowaz 11 stonosz a adresat, o podoonym Odpowiadajqe* na *nasza interwencle $z$ dnla ${ }^{27}$. XIL. ubr. -
Prezydium WRN w Rzeszowie Prezydium WRN w Rzeszowie
Wydzias Oswlaty zawiadamia, ze Wydzias Oswlaty zawiadamia, ze
nieobsadzenie jedrego etatu nieobsadzenie jedrego etatu
nauczycielskiego w zzkole podw Handzliowce, pow.
lancut spowodowane zostalo udzielenierm urlopu nauczycielce ze szkoly podstawowej w Whl-
ce Niedžwledzkief pow. Zańcut. ce Niedžwledzkilei pow. Lancut.
Podaje rowniè do wiadomosci, ze ob. Stanisiawa Trojnar skiej w szkole podstawowey w Handzlớwce za zaniedbanie prâcy wychowawczej, zostaiz zdje-
ta z zajmowanego stanowiska.

## GS Dubiecko przed wiosenna ukcid siewna

Tegoroczne
przygotowania
do wiosennej akcji
siewnej rozpoczèa Gminna Społdziel nia $w$ Dubiecku o miesiac wcześniej niż w latach ubie-
głych. Dzięki temu, na przyglych. Dziekki temu, na przy-
klad sprawniej, przebiega sprzedaz nawozów sztucz rozpoczeła od połowy stycznia, których spółdzielnia otrzymała o 30 proc. więcej niz w ubieglym roku.
Na ogól sprzedaż ich przebie ga sprawnie. Chłopi coraz zów jak wapno nawozowe kainit, sól potasowa. Zdobyly one sobie ",prawo obywatel-
stwa" u dubieckich chłopów. Stale wzrasiaiacy ponyt na te nawozy swiadczy o zrozu-
mieniu chłopow jakje korzySci przynosi stosowanie tych nawczow. Przy zakupie na-
wozów korzystaja równiez
rolnicy z kredytów udzielanych przez Gminna Kase GS zaopatrzona jest w srod ki ochrony rosilin, zaprawe do nasion i inne. Dosyc bodzi rolniczych oraz czesci wy miennych. Zwiegkszylo sie zaopatrzenie $w$ żelazo wozowe,
obrecze, osie. buksze, pretty obrecze, osie. buksze, prety
zelazne, walcówka rózych zelazne, walcówka róznyci
grubosci itp. GS otworzyła sklep z na-
sionemi roslin warzywnych okopowych, straczkowych
innych Ze zbóz selckeyinych innych, Ze zbóż selekcyjnych
GS przygotowała do wymiahy pszenice jara, brakuje tu jeczmienia i owsa. Nie ma
takze nasion koniczyny, kó ników poszukiwana
E. $\boldsymbol{c}$.

## Dębica ofrzyma żtobek staly

## W trosce o zapewnienie

 spokojnej pracy matkom za,trudnionym w róznych zakia lrudnionym w roznych zakia dzíciom nalezytej opieks; Wydzial Zdrowia w Debicy uruchomi nowoczesnie urzá-
dzony żobek staly, 'w któ rym znajdzie pomieszezenie 3 mies. do 3 lat
W zwiazku z tym Dyrek
cja Budowy Osiedli Robotn czych wybudowala piętrow gmach na terenie osiedla ro botniczego w Dębicy, w kto rym obecnie trwaja robot
wykoñczeniowe. Nowy wiekt posiada centralne grzewanie. Rozbieralnia, sale zabawowe, sypialnia, urza
dzenia kappielowe, gabinct lekarskie, izolatki itp. zapeu nią dzieciom dobre warun
ki. Mowiac o pracach wykon lė̇y równíż wspomnisć, że
debicki Wydriał Zadrowia za debicki Wydriał Zdrowia za
kupił̀ już pieqne wyposeże
poscielcwe oraz odzzíz dla mieszkañów żlobka za kwo
te ponad 200 tys. zl. PomySlano równiєz o przygotow niu odpowiєdniego personelu, a przede wszystkim kadr
pielçgniarek, ktore przecho-
dza szalenie na krosis w pieq szkolenie na kryio

Zofii Chrzanowskiei
w Rzeszowie i Gen. Świerczewskiego w Ilębicy - otrzymają nowe nawierzchnie
W roku 1955 w ramach inwestycji planu terenowego
nastapi przebudowa ulicy Zo fii Chrzanowskiej w Rzeszo wie. Przebudowa obejmie 140 m ulicy, ktora otrzyma nowa rowna nawierzchnie. Podo takze prace dokonane beda czewskiego w Debicy I tam także 300 m ulicy poddan zostanie gruntownym pra remontowym.
Teatr Kameralny
w Przemyślu wystawi "Páńnq miłosé" Ostrowskiego

13 marca br. w Sali Zwiaz
ku Zawodowego PracowhiKów Kolejowych w Przemy ślu przy ul. Konarskiego 5
god.z. 18.30 godz. 18.30 zostanie wystaTestr Kameraliny premier sztuki Aleksandra Ostrow skiego w przekładzie W. Ko ma:nickiej pt. „Pózna mi nie zarbwno meblowe jak

## | drieci i matki fiedra czuly sieq tu dobrze

Na pewno wkrótce (znając przy-
rost naturalny $w$ tej dzielnicy) i to lózeczka zapelnia się małymi ",berbeciami".

W KILKU
WIERSZACH
W gromadzie Babice pow Przemyśl) powolany zostal Komitet Obchodu 8-mej Rocz nicy Smierci Gen. Karola Swierczewskiego. W ramach przygotowań do obchodu hu fiec „SP zobowiazal sie wy
zwirowac 50 metrów droz prowadzacej do gromadzkiej swietlicy. Czionkowie LZS oraz czlonkinie KGW upo na zieleñeu w rynku.

## Sledz olbrzym

w sieci
Rzadka zdobycz micli ry bacy gdyńscy z kutra GDY
126 - byl nia sledz-olbrzym ważacy p6l kilograma, długo ci 38 cm .
Sledż - olbrzym - które go wiek ichtiolodzy okrestil na 15 lat - zlowiony zostal
w Zatoce Gdañskiej. Jest to edyny edyny po wojnie wypadek
znalezienia w sieci tak du znalezienia
żego okazu tej ryby. Przecie nie siledzie baltyckie -a do tej rodziny zaliczała sie zdobycz rybaków, hiej nie wpadna w sieć - ̇̀ y gi 80 grambuchodza do wa gi 80 gram
do 20 cm .
Niezwykly okaz sledzia przekazany zostal do zbiogo Instytutu Rybackiego
Gdyn!.


Nowoczesne urządzenia, do
brze przygotobrze przygoto-- zapewniaja ie zapewniaja, matkon ani dzieciom
nie bedzie sie nie bedzie sie
tu dziać zada krzywda. Popijakowsk


## TECHNIKA MECHANIKA $z$ kilkuletnia praktyka na stano wisko. klerownicze. PRACOWNIKA ze znajomoścla branży spożywczej PRACOWNIKA UMYSEOWEGO spozywczed PRACOWNIKA UMYSLOWEGO ze znajomościa stenografil na stanowisko kierownicze, zatrudni od zaraz wo jewodzki Zwiazek Społdzielni Pracy m Rzeszowie. Wynagrodzenle w/g siatki plac w Spóldzielczosci Pracy. Zgloszenia przyjmuje Dzial Hadr, ul. Bardowskiego 3 (dawna Wojskowa) W godz. od 8.00 do godz. 16.00 . GOOWNE GI WNEGO KSIEGOWEGO, KSIEGOWYCH, FINANSI KIEROWNIKA DZIAEU INWESTYCYJNO-REMONTOWE G○ zatrudni Rzeszowskie Przedsiebiorstwo Aptek w Rzeszo dniu 11112 marca 1955 r . Referat Kadr, Hurtown Farma <br> UWAGA ROLNIKU!

Dla udostepnienia rolnikom nabycia nasion, OGRODNICZY ZAKEAD HANDLOWY PRZEDSIEBIORSTWO PANSTWOWE W RZESZOWIE zawiadamia, że producenci, którzy zawarli umowy kuntralktacyjne na warzy-
wa w 1955 roku na terenie POWIATU RZESZOWSKIE GO moga zaopatrywać sie w NASIONA w podległej placówce w TYCZYNIE oraz CENTRALT NASIENNIC-

## LISt KC PRPMR ulo Kobiet polslaich


nasze socialistyczne buidow-
nictwo, w walke mas ludo-
wych swata o potoji i przy-
jazn mielty nardomit jazn miedzy narodami.
Kobicty pracowniczhi prze
myslu, transportu budownie Myslu, transportu, budownic twa, girniclva i hutnictwa!
Zwiekszajcie wydajnosic Zwiekszajcie wydajność
swej pracy, rozwi.ajcie so-
cjalistyczne wspotzawodnic-
two pracy, walczcie o peine cjalistyczne wspolzawodnc-
two pracy, walczcie o peine
wykorzystanie sprzetu, su-

## whasnych produke ii. Wri., j produlicii ciezkies, przemy- shu dla uprzemysiowienia kraju, wiecej wyrobow prze myshowych wszelkiego rodza

## Kobiety chopki gospoda- ruiace indvwiduntnie i zesno

lowo, kobiety pracowniczki
PGR ; POM! Walczcie o wzrost plonow
z waszych pol, o wzieccie pod mi, o racjonalna gospodarke na roli, zapewniajaca wyso-
kie urodzaje, o rozwój hodowli $w$ gospodarstwach indy-
widual nych widualnych, spóldzielczvch i
państwowych. Więcei chleba panstwowych. Wiecei chea
i miesa dla miast i wsi, wie-
cej surowcow rolniczych dla

## przemysiu.

Kobiety pracowniczki naw-
kowe, kobicty inzy Rozwobiajcie coraz bardziej
Rozwniarowic. swe umicietności, zdobywaj-
cie coraz wiece cie coraz wiecei wiedzy,
śmiało rozwiazujcie zagad-
nienia naukowe nienia naukowe wimie do-
brobvtu i rozwoju kultury
naszej oiczyzny.
KOBIETY POLSATE!
Wychowujcie nasze mlode
polooienie na ludzi pracowi-
tych i wytrwalych, odważ-
nych i szlachetnych tych i wytrwalych, odważ-
nych i szlachetnych, nie
cierpiących krzv:vdy i kłam slwa, oddanych sprawi Wzmacniaje narodu. bietami całego obozu poko
ju ju, z kobietami calego ta, walczacymi tak jak W
oo pokoj i szczęscie ludzko sci, uczcie swe dzieci mỉo-
sci do wszystkich ludzi pracy na calym świecie, a nie-
nawisci do wiszelkiego wyzy nawisci do
sku $i$ ucisku.
Niech żyja kobiety polskie
stoiace w pierwstych gach walki o pokój:
wa solidarne micdzyn?rodowa solidarnose kobiet pracu-
jacych
jacych calego świata!
KOMITET CENTRALNY POLSKIE, R ZJEDNOCZONEJ
PARTII ROBOTNICZEJ

Ze świata


## Kohiety Niemiec zachodnich

 ub walce przeciwko ukladom paryskim
## 






| BERLIN (PAP). W zwiaz- | parlamentu bonskiegc dele- |
| ---: | :--- | :--- |
| ku z Miedzynarodowym | gacie kobiet z calych Nie- |
| Dniem Kobiet Zwrazek Ko- | miec. Delegacje te praywio- |
| biet Niemiec zachodnich o- | zly rezolucje protestacyjne | biet Niemiec zachodnich o-

gosil apel, w ktorym m. in omawia dotychezasowa walprzeciw układom paryskim. Walka ta była szczeçólnie sina $w$ czasie debaty ratyfi kacyjnej w Bundestazu bon-
skim. Juz w pierwszym dniu debaty przybyły do siedziby

## Plenum Radzieckiego Komitotu Dhrony Pokoju

MOSKWA (PAP). 8 marca $\mid$ Radzieckiego Komitel: Obr | rozpoczeło sie w Mosk wie ple | ny Pokoiu przedstawiciele r |
| :---: | :---: |
| num Radzieckiego Komitetu | publikañskich, krajowych | Obrony Pokoju. Uczestnicy zwiazane $z$ przeprowadzeniem w Zwiqzku Ranzieckim

kampanii zbiarania podnisów pod apelem Swiatowej Rady Pokoju pryeciwko grożbie wohania Wızerhzwiazkowej; Konferencji Obrońcóv: Poko-
ju. obwodowych komitetów obr ny pokoju, dziennikarze dzieccy i zagraniczni.
Obrady zagaił znany dziecki działacz spoleczny reżyser filmowy S. GerasiReferat o przeprowadzeniu w ZSRR kampanii zbierania
podpisow pod apelem Swiat podpisow pon apelem Swiats
wei Rady Pokoin wyglos orzewodn
Tichonow.

DYSKIIYMINACJA RASOWA W USA


No zdjeciu: Faszu'stowska mlodziez amerykańska znẹca się nud Murzune, ${ }^{2}$, ktöry usilowal skorzystać $z$ publicznego ba

Donośnym echem odbir si na calym kontynencie europejskim apel Swiatowej Fe
deracij Zwiazkow Zawodowych, wzywajacy wszystkich ludzi pracy w Europie, by w
dniu 10 marca, proklamowa nym jako międzynarodow dom paryskim, zamanifesto wali swa zdecydowana wole niedopuszczenia do wcielenia dów.
Odpowiadajac na ten apel Centralna Rada Związków mas pracujacych Polskiz we waniem:
,UCzyńncie dzien 10 marca 1955 roku międzynarodowym ogolnopolskim dniem walk przeciwko układom parys-
kim, przeciw wskrzeszaniu militaryzmu niemieckiego".
Nie ma kraju na naszym wa remilitaryzacii Nera zachodnich bylaby ludziom pracy obojetna. Jeszcze przed lawalo wojna swiatowa u uazyinym politykom, np. mowic ludziom procy ic ich właściwie nif powinno obchodzić to. iz Hitler go
tuje sie do woiny przciwko tuje sie do woiny przeciwko
Yolsce. Dzis polityk siegajay do tego rodzaiu, argumen a pryyomaia cziowie bajeczki.
Tragiczne doświadczenia drugiej woiny światnwej nal kontynentu, niezależnie od tego czy mieszkaja nad Ta-
miza, Wolgą, Wisła, Sekwa-
na czy Renem, ze jakakol-
wiek woina w Europie jest wiek wojna w Europie jest
wojna wszecheuropejska.
Więcej. Każda wojna w Eu-
tynentu jest militaryzm nie- jak potęzna sila jest wola miecki, który tysiace miast milionów ludzi pracy, awan-
zamienil w ruiny, dziesiatki turnicy wojenni nieraz juz zamienil w ruiny, dziesiatki turnicy woienni nieraz juz
tysiecy wsi puscił z dymem, mieli okazje sie przekonac tysiecy wsi puscil z dymem,
miliony rodzin osierocir Przekonuje ich o tym każdy

## W dniu 10 marca 1955 roku

| wojny światowej. Tak bylo z pierwsza, wojna, ktora roz gorzała nad Jeziorami Mazurskimi i w belgijskiei Flandrii, a w latach nastepnych przeniosła sié na inne kontynenty. Tak było $z$ druga woj ną światowa, której pierwsze plomienie ogarnely Polske, a ostatnie ugaszali ci spośród mieszkańców Hiroszimy czy Nagasaki, którzy cudem oca leli przed atomowa śmiercia, jaka zesłali na nich ame rykańscy szantażyści atomowi. A wiẹc wniosek plerwszy, wniosek, który dziś już nie uchodzi uwadze olbrzymiej wiekszości mieszkańców naszego kontynentu - każda wojna w Europie jest wojna wszecheuropeiska. <br> A jakie sily spowodowaly wybuch pierwszej wojny światowej? Jakie siły spowo dowaly wybuch drugie, wojny swiatowej? I tu znow w wyniku doświadczeń minionych lat mieszkańcom Europy cisna sie na usta slowa: sily militaryzmu niemieckiego. To Wehrmacht w sỉużbie tych sil pladrowal i pustoszy\} Francje, Polske, Zwiazek Ra dziecki, Grecie, Jugosiawie czy Wiochy. A wiec wniosek drugi: Smiertelnym wrogiem narodow europeiskich, wszystkich narodów naszego kon- |
| :---: |


wanego przez te tajna orga den kandydat na stanowisko publiczne w tym stanie nie ndwazyl sie
skrytykowab.
Blank wybiera sies do Anglii
BERLIN (PAP). Z Bonn cjalny minister woiny Blank uda się prawdopodobnie jeszcze $w$ marcu $z$ tygodniowa
wizyta do Wielkiej Brytanii. $\begin{array}{lll}\text { Ma on zapoznać sie } & \text { z } & \text { wy } \\ \text { szkoleniem } & \text { armii } & \text { brytyj }\end{array}$ skiej.


## neimu oraz szeregu miejsco

 wości Zagłebia Ruhry domagaly sie na swoich zebra nia Niemiec i zakazu produk cji broni masowej zagłady. Do kobiet walczacych Niemczech zachodnich nale ża: znany pedagog prof. Kla ra-Maria Fassbinder, człone Swiatowej Rady PokojuEdith Hoereth-Menge. b. dzia raczka socialdemokratyczna Rosl Hillebrand pisarka ka tolicka Christa Thomas, b, po slanka do Bundestagu z ra-
mienia KPD - Gertrud Strehbsch. Rzezbiarka Felici-
tas Klette-Colonne, czlonkini mrezy ium partii oanthonie wiele innych.
"W tym roru w Miedzyna my sie - giosi apel - way wsnólnei walce przeciw po brrowi do woiska i niebez pieczenstwu woiny atomo wej, o pokój, jedność io pra
wa kobiet. Pamietaimy, wa kobiet. Pamietaimy, $z$ nasze rodziny dż̇vmy, jest ryskie".

Nowa fala terroru rasowego w pohudniowych sfanach USA NOWY JORK (PAP). W - jak wynika $z$ doniesien zacja, której celem jest utrza manie ,supremacii białej ra-
sy". Ta nowa rasistowska or ganizacia roznanoszyla sie bama, Georgia, Tennesse Arkansas, Louiziana, poinoc na Karolina i północna Flo-
ryda. Kierownictwo organiza ryda. Kierownictwo organiza
cii mieści sie w miejccowo ści Winona w stanie Missi sipi
Niektóre pisma stwierdza ja, że celem tei nowei organd
zacji jest stosowanie wobe: skale W stanie Missisipi np wiekszośś Murzynów. którzy
wypowiadali sie przeciwk wypowiadali sie
segregacii rasowej $\begin{gathered}\text { przeciwko } \\ \text { w szko }\end{gathered}$ lach, zostało zmuszonych do
milczenia. Uchwalono rów milczenia. uchwalono rowi do konstytu cii stanowej, zmierzaiace do ,utrzymania Murzynow na ich tradycyinym miejscu
Miara zasiegu terroru stoso


[^0]:    Powrócmy teraz do eksp Po IX Plenum KC FZPR obniz̀ka kosztów whasnych postawiona zostaia w prze-
    mysle naftowym jako zagad

[^1]:    ZBIGNIEW FLASZA
    ,,Socjalistyczuego Tempa"

