Akademia z okazji Dnia Woiska Polskiego WARSZAWA (PAP). W pazdziernika Dniem Wojska Polskiego, w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki adbyla sie 11 bm . uroczysta akademia zorganizowana sta
raniem Ogolnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego W prezydium akademii zasledil powitani drugotrwaBlura Polistycznego KC PZPR, generallcja, przedstawiciele whadz naczelnych organizacji politycanych
Orkiestra wojskowa ode-
grała hymn narodowy. Akademie zagail i przewodniczy fed wiceminister obrony narodowej szef Głownego Za-
rzadu Politycznego WP bryg. Kazimierz Witaszewaki.

Nastepnie wygłosi przepolskiego Komitetu Frontu Narodowego Aleksander Jusz kiewicr.

Rozkuz
Ministra Obrony Narodowej
 I OFICEROWIE! GENERAEOWIE I ADMIRAEOWIE! Lenino - Sily Zbrojne Polskdej Rzeczypospolitej Ludowe uroczyście obchodza swoje świe
W ciagu 12 lat istnienia Wojsko Polskie wiernie strzeglo wywalczonej u boku bohatersktej Armii Radzieokiej wolno ci i niepodiegtosci ziemi ojczystes.
zzych granic i rewolucyjnych pdobyczy narodu, naklads na nasza armic obowiazek dalszego mistrzowskiego naklada na nia nowoczesnej broni i techniki bojowej, wykuwania zelazne: dyscypliny'i moralno-politycznej mwartosici swoich szereZ okazil 12 rocznicy Wojska Polskiego pozdrawiam Was

## Yozkuzu19:

 armatnich.
Nlech zyje Wolsko Poiskle - wierna strat naszych granie ! poko-
jowej pracy narodu! Wied pracy narodul
kiego z niezwyclezona Armla Radzlecka ian 1 lael wojska Poir kracji ludowel:
taator naszych zwyciegtw
Niech
Ludowa!
nasza Ojezyma - polsk modz 1 orga
Minister Obrony Nanodowe
(-) KONSTANTY ROKOSSOWSKI
Marszalck Polski

## Lolnierze Polski Ludowej



Tetez kontynuujac walke o pokoj, która przyniossa tak petek millonow ludzi, walczac ze wszystkich sit o utrzymanie $i$ umoentenie ducha Genc-
wy nie mamy prawa ani na wy nie mamy prawa ani na
chwile zapominat o naszym chwile zapominac o nasym rze i oficerowie, caly nasz naród, musi i nadal pracowá nad umocnieniem sil obronnych ojezyzny. Musimy bye
czujni i ofiarni; musimy za-
 przyaśni ze Zuyazeriem Radzieckim, z krajaml naszego wielkiego chozu sociallstyczne go, z ktorymi utworzylismy w odpowiedzi na uklady parys kie - zjednoczone dowodz-
Armia nesza obchodzt dxis swoje wielkie, dorocme swie-
torzesytamy jej w tym Anlu moc na ioj siła boiowa. Ahy jeszcze silniészymi wiezami zlaczyla sié z ludem. Aby pod przewodem naszej partii i raadu luanwesn doskonalita sie w-
siuébje Polski. Dla dobra naszego narodu który ja stworayl, wyposażyl i szazerze miluje, dla dobra powszechnego 1 trwalego pokotu.


2 kraja wiknkun

Nr 243 (1971) - Rzeszow, środa 12 października 1955

## Drień naszego województwa

\#

# W odpowiedzi na apel CRLZ 

## ZBM KOR 2 przedterminowo wykonuje prace w hudowniciwie

Pow. Praeworsk zwoiniony
od miarek i .odsypów cstatnicgo roka planu 6-letnlego objelo prawie wszystkie
zakiady pracy naszego woiew6drtwh. Zalngi w dalszym ciagu podejmuia zobowlazania, a niektóre nadsylaja już

O realizacii niektorych
bowiazeń zameldowal dniu 10 bm . załoza ZB dniu 10 bm. załoga ZBM
KOR 2 wzeszowie. Bryga-
dy Splewaka i Reli, przedter dy Spiewaka i Reli, przedter
minowo zrealizowaly swe 20bowiazamia. Załog: bưów
w'azaniem, zaoszczędzily w mies:acu wreesniu materia-
tow budowlanych na sume 129.322 zl .
Wszvstkie
podjette zobowiazania pedjete przez załogi KOR 2 na miesiac wrzesien, zostaly

Mały brak a wielkie szkody

| Sanockiej Fa | zaopatrzenia winien |
| :---: | :---: |
| nów maja powa | opatrzyć pracownikow KT |
| trudnosci w reallzacji | w dostateczna iloóć potrzeb- |
| wych zobowiazah, a w szcze | nych sprawdzianow, ab |

 swych zobowiazan, a
gónosci w produkcj! bezbra kowej. Trudnose te stanow brak rysunkow lechniczw odpowie
rownictwo.
Hamufaco na bleg produke
wplywa rówilez brak sprawdzia
now, u pracownikow kontroli botnicy, oddesac wykonane de
 z powroten
tych waru
produkcta

SESJA NAUKOWA poświęcona 50-leciu rewolucji 1905-7 r. na ziemiach polskich
 NA ROK PRZYSZEY 10 AROW KONOPI


#### Abstract

(r) Michał Tomczyk ze wsi Jadachy (powiat Tarnobrzeg) w br, uprawił Tarnobrzeg) w br. uprawił 5 arów kontraktowanych konopi. Z tak małej plantacji dostarczył do punktu skupu surowców włókienniczych, 306 kg słomy konopnej I klasy, otrzymujac tytulem zapłaty 605 zk go tówki. Przekonany własnym doswiadczeniem o oplacalnosci uprawy roślin włoknistych zakontraktował Tom czyk na rok przyszły 10 arów konopi. Niektóre GS slabo dbaja o wykonanie planów kon-


MICHAE TOMCZYK PRZEKONANY O OPEACALNOSCI UPRAWY ROSLIN WEOKNISTYCH ZAKONTRAKTOWAE

## Mala planiacja

- duży dochód


## KORESPONDENCI in inestinuwstch" MELDUJA

## ZETEMPOWCY Z NIECHOBRZ I BABICY ODPOWIADAJA

Czhonkowie kola ZMP w Niechobrzu Do ZMP w Wilkowyji, celem uczczenia V Kon ferenoji Wojewódzkiel Zwiazzku Młodziciy Polskiej podjeli nastepujace zobowiazania W Niechobrzu Dolnym ukoñczyc kopanie rowu na polach spółdzielni produkcyjne
oraz naprawic droge. oraz naprawic droge.
Ludowego, przeprowadzić dyskusj Domu filmem radzieckim, oraz dyskusje nad przeczytana ksią̇̇ka rolmiczą.

BRAWO GROMADA KAMIONRA!

Gromada Kamionka pow. Debica wzoIowo przeprowadza prace jesienno-siewne Siewy zostaly już ukończone. Wyknpki
zdemniaków trwaja w całej pemi, a wielu gospodarzy już je ukonczylo jak np. Wincenty Kaczor i Michal Kulik. Chiopi planowo odstawiaja ziemniaki do punktow skupu.

## WSTYD PRACOWNICY MIELECKIEJ WSK

W gromadzie Padew pow. Mielec kilku nastu chłopow znacznie zalega $z$ obowiazkowymi dostawami zboża dila państwa
Wsród zalegajacych sa pracownicy lub WSrod zalegajacych sa pracownicy lub
członkowie rodzin pracownikow czionkowie rodzin pracowników mielec-
kiej WSK. M. in. Wladyslaw Koselelny zaniaktow 1144 kg żywca. Antoni Lis zole

117 kg zboza 1 około 60 kg żywca $z$ dostaw

## NLEDOTRZYMANA UMOWA <br> POM WOJSEAW

Chłopi gromady Piechoty zawarli umo-
we $z$ POM Wুojslaw na we z POM Wojsław na zaoranie nieużyt kow na uprawe lak.
POM Wojsław wprawdzie nieużytki zaoral ale nie dokonal talerzowania, bo podobno nie ma ciagnika. Chłopi gromady Piechoty (pow. Mílec) zapytuja czy POM Woisław dotrzyma warunk umowy, tak by można było jeszcze w tym roku posiac

## ZOBOWIAZANIA BRYGADY

 TRAKTOROWEJ Z POM BOBROWKABrygada traktorowanr 6 z POM Dobrów ki obshugujaca spóldzielnie Wietlin I i Surochów zobowiazuje sié:
$W$ w celu nadrobicnia cach polowych wykonywad po dwie normy zmianowe dziennie.
Siewy jesimne $i$ orki wykonać do Xomagá brygadom, które z różnych przyczyn opóźniaja sié w pracach polo-

Nadestall
korenporidencl
zdzisław
ayzard Ni-
Ontek, Zblgniew Swider, Ryzzard NiLichy.
traktacji lnu : konopi. W pow. rzeszowskim jedynie GS Hyżne wykonała całkowicie plan kontraktacji na rok 1956 a GS Słocina nie zakontraktowala dotychczas ani jednego ara.


Na zdjeciu: Plantator IITnem na punkcie skupu.
Fot. I. Antoñczyk
Chlopl gromady Sadkowa Gora masowo kiszq kukurydze
(r) Wr grcmadzie Sadkowa Gora pow. M.elee chłopi
rozpoczeli pravgotuwywanie
kiszonek rozpoczell przvgotawywanle
kiszonek z kukurydzy, Kiszonki sporz azi tu przynaj. mniej co drugi gispodarz.
Na terenie
grcmady jest już kikadziesiat silosów betono wych i glinob tych, w najmbudowanych kilkanascie no xych silosow. Niektorzy chicpi z Sackowej Gory be-
da wkrotce posiadac po dwa

## Dzis w numerze:




Eproblemów Plenum KP W Przeworsku Stale poglẹbiać dzialalność polityczna
 twem swojej instancji powi materialami IV Plenum tra fić tam, gázie trzeba chłopów pracujacych,
zwalaiac ich inicjatyw tywnosc. Ten ogóny wnio sek można było, przysiuchu-
jac sie cbradom Plenum, wy ciagnać zarówno z referatu jak i na podstawie dyskusii.
Sa jednak 1 inne, bardziej szczególowe sprawy, ktore
na marg'nesie tego plenum na marginesie t
warto omówit.

## Tu nie może byç rozbieżności

Wsiuchujac sie w poszcze golne glosy w dyskusji moż-
na bylo katwo zorientować s:e, że aktyw Przewcrska po
siada duża znajomość 1 rozeznanie jeżeli chodzi o sprawy dotyczace dalszego gospo
darczego rozwoju powiatu. darczego rozwoju powiatu.
Towarzysze z łatwosicia mó Towarzysze z datwoscia b:c, ażeby wykonac
nia IV Plenum. Trzeba przynná, że
Bowlem w okresach wezesniej
azyoh clagle mielismy do sleble protensalo, ze dzlałacze nasi nje dostrzegaja w swojej pracy spraw
produlkeyjnych, nie orientuja sle produkcyjnych, nie orientuja sla
w motiliwusclach, odrywaja za-
gadnlenta gospodarcze od spraw gadnlenta gospodarcze jod sark,
polityczrych. Obeonte jednate
to daje zauwazye się nie tylko w przeworskm, ma:ny do czyodwrotnym: mia:lowicie - dysku
tujac nad tezami IV Pienum to-
problemy pracy partyjnej.
Na Plenum w P"zeworsku Na Plenum w P"zeworsku
zasygalizowano szereg niepokojacych spraw. W refeKrupiński stwierdzal np., lym powiecie przyjeto
spórez elni produkcyjnej czionka. Byla nastẹnie mo-
wa o spordzielni produkcyj-
nej w Sieteszy, w ktorej (do
dnla 7 bm. w którym obra-
dowato Plenum) nie ukoñczono jeszcze slewu izyta, nie rozpoczeto wykopkow, ze feJ czionkowie systematycznie
nie wychodza do pracy itd. Niepokojaca jest również sytuacja w realizacj! planu obowiazkowych dostaw zyw-
ca i mleka. Wrzesniowy plan ca i mleka. Wrzesniowy plan
skupu zywca wykonany zoskupu zywca wykonany zo-
stal tylko w 21 proc., zas w dostawach mleka powiat ma ponad 1 milion litrow zaległosch. Przytaczano wiele in-
nych przykładów. I rzecz nych przykładow. I rzecz
charakterystyczna,
zabierajacy w dyskusji gios towa-
rzysze nad tymi ryysze nad tymi sygnalami
nie zatreymali sie. nle ana-
ltrowall ich, nie doszukiwali nle zatraymail nie doszukiwail
lizowail ichy
sie prayczy zfa, a konczyio sie na dodaniu nowych faktów.
Ale me ne tyliko 2 tyeh przykra-
dow mozns wyclagnac powyzzry
wniosek. Na Planum dyakutowe wnitosek. Na Plenum dyakutowa
ny byi projekt priyszlego s-letny byl projekt prizascego s-letpowrecle. Zabotenda planu as dote
powatne. Prowiduje nid np., te w okreste s-latki prectettna wy-
dajnose czterech podstawowych dajnośd czterech podstawowych
zb 62 wzrosinle o 2,8 ha. zlemniakow o 20 q , burakow pastewnych
o 105 q . Poriadto przewidzlano podjecle prac zwiazanyoh $z$ me-
chanizacja roindiotwa, efa, drenowanitem pol upraw-
nych, lqk, pastwibk. Pryerwiduje Fle budowe nowych oblektow kulturalnych, skilepow, punktów

Oczywiscie, dia wyikona-
nia tych zalozen panstwo nia tych zalozen panstwo cym z pomoca strony - i to wygloszony na Plenum referat $z$ cala wyrazistoscła podkreslip, potrzebna jest aktywnosé 1 inicjattywa chłopów, ich doglebne zainteresowanie sie i przeje-
cie sprawami dalszego rozcie sprawami dalszego roz-
woju gospodarki rolnej. Czywoju gospodarki rolne.]. Czyrunek, decydujacy o
dzeniu naszej walki.
K to ma czuwać, inspirowac 1 rozwijac te aktywnosé,
kto ma gruntowac wsrod kto ma gruntowad wsrod
chlopów poczucle odpowledzialnoscl za zadanla przed wsia stawiane? Jest to rzecz
zrozumiała, obowinzkiem pod stawowych organizacj1 par-
tyjnych. I trzeba było aby
towarzysze na swoim plenarnym posiedzeniu zastanowili sie, czy do tej wielkiej pracy sa przygotowane organi-
zacje partyjne, co robić żeby zacje partyjne, co roblć zeby ganizacli partyjnych, zeby umacniala sie i rozwifala dch wléz $z$ chłopstwem pracuja-

Tymezasem uczestnicy Plenum mimo mocnych $w$ tym kderunku akcert tow zawartych w referacte e podetzwowe momenty zagu-
bill. Przez to samo nie postaky sprecyzowane dokładnie wnlosk do dalazej pracy partyjnej. Odry
wande pracy partyjnej od pro
dulicofl 1 odwrotrice - jert jedra 8 powatnych preyczyn naecyeh ndedomagant. Rzecz polega
tym aby przy rzeczowes orla tacj1 w gospodarozych moxliwosclach wsi, gromady, powiatu nie
guble z pola widzent tego co
decyduw o realizacj1 tych motil decydruse o realizacy tych motil
wosed - tza. nie zapominac o roll 1 eadaniech orgminacti par-
tyjnych o teh obowtamiku stajego poglebiamla dzratalnosed pollyoznej. Wreszcie nie tractid
oontyczies sytuacjid w gro madach, ale wridzied jej klasowy
ukiad. oraz stopien swiadomosci

O wamocnienie życia wewnątrz - partyjnego

| Czy można z obojętnoścla przejse obok tak wymownych faktów, że np. zebrania organizacti partyjnych w Try iezs, Gorzycach, Nowosielcach 1 innych odbywasa sie tylko wówezas, gdy przyjedzie instruktor KP. W dodatku sam instruktor musi prowadzić zebranie, sam wyglasza referat, a nawet $z a$ sekretarry zbiera składki partyjne. A przecież podobnych cbiawów bierności organizacji partyjnych, objawów ich organizacyjnej i politycznej slabosci naliczyc można w powiecie wie$\mathrm{c} \in \mathrm{J}$. <br> Czy enna wymowa miot bada 1 talke fakty, te ostatnio $w$ celu omówienis matertakow IV Plenum do kxika razy zworywano zebrantu w zarzeczu, Gs Tryh- |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

czy 1 paru innych, a w koricu
odbyty sle one przy
j0-70 proe frekwoncji. W takich warunkach
trudno powaznie myslet 0 wytrudno powazinle myslet o wy
konaniu zadan IV Plenam. Trud no takze myslec o umacnieniu rozwoju skoro np. towarzysze podstawowed organizacy w Pan talowleach wyrakne of wiladezaja
ze do chlopów tridywidualnyeh ze do chlopów imdywidualnych
w celu pryygotowanis ich n bo oni sami powinnit nite pobjd bo onl sam1 powinni przyjse do

Chodzi wiec o to aby go, ie rownolegle $z$ praca nad realizacja wakazan IV Plenum trzeba wcielac 1 u
trwalać
III Plenum KC, rozwijat at III Plenum KC, rozwijat ak nych, uczye je samodzielno czyć członków partii przestrzegania leninowskich norm zycia 1 wymagae od nich
zgodnego $z$ duchem Statutu Partil postepowanda. Przez wzmocnienie życia wewnatrz partyłneeo wzrastac bedzi ganizacji sie ich więz z ludżmi bez partyjnymi. A to jest nieo-
dzownym warunkiem dla po myslnego wykonywania
chwal 1 wskazań partil.

Aktyw partyiny powiatu przeworskiego nie może row nienla zycla 1 dzlałalnose podstawowych organizaci konleczne jest polepszente kierownictwa partyjnego pod stawowyml organizaciaml Konieczne jest ciagle kon frontowanie mysild i inicjaty wy instancj1 powiatowe.j myśla, iniclatywa 1 znajomo ścia życia podstawowych or ganizacil $z$ ich doświadcze niem i trudnosciami. Tak po jete kerownictwo prowadz do najsciślejszego zespolenía 1 wrazania w praktyce pollnoscia gziaralnosel $z$ działa
2. WOJTOWICz

## Remonytre

## „Bomba kobaltowa

W warszawskim Instytucie Onkologicznym, lekarze naukowcy czynia praygotowania do praktycznego zastosowania izotop $\delta w$ promieniotwórczych kobaltu, jodu, fosforu i innych pierwiastkow. W niedalekiej przyszłoscl
kobalt posłuzy do skuteczniejszego zwalczania grożnej choroby jaka jest rak.
Urzadzenie przygotowane do tego celu uczeni nazywaja - „, "bomba kobaltowa". Jest to duża kula, której masywne sciany wykonane sa ze specjalnego stopu zabez pieczajacego przed promieniowaniem. W czasie dokonywanych zabiegów czę́śc kuli wypelnia się promieniotwórczym kobaltem. Urządzenie posiada swego rodzaju obiek tyw, przy pomocy którego można kierować promieniem na te czesc ciała, ktora jest zaatakowana przez raka. Leczenie "bomba kobaltowa" otwiera przed medycyna nowe możllwosci walki $z$ choroba raka

## Szkielety wielorybów sprzed milionów lat

Robotnicy zakładów kamienia budowlanego w wojewbdztwie kieleckim podczas wydobywania płyt wapiennych znaléli olbrzymie kosci nieznanych zwierząt. Przeprowadzone badania wykazaly, ze sa to fragmenty szkieletbw wielorybbw odkryte po raz pierwszy w Polsce. Jak się okazało w wyniku badań geologicznych kości te pochodzą z okresu 25 do 10 milionów lat przed naszą era. Badania odkrytych kości wielorybow prowadzone przez Instytut Paleozologiczny mają na celu bližsze okreslenie sposobu zycia tych zwierzat oraz pochodzenia i rekonstrukcji ich wygladu.

## 400 rodzajów koszy

Zakłady Wikliniarskie w Rudniku $\mathrm{n} /$ Sanem, z witek wikilny wyplataja piekne meble, torebki, zabawki, przybory gospodarstwa domowego 1 inne praktyczne przedmioty. W wykonywaniu tego rzemiosła nie byle kto moze isc w zawody $z$ Bernardem Pasiakiem, Julianem Skiba czy Marianem Małkiem - mistrzami pięnych wyobow
Misterne wyroby z wikliny produkowane w Rudniku n/Sanem wedruja daleko poza granice. Ciesza się niemalym powodzeniem. Dania zakupuje u nas kosze na bielizne, a Kanada kosze na owoce, natomiast Australia kosze do wożenia dzieci. Szwecja i Szwajcaria bardzo chwa lą sobie meble plecione.
Rocznie $z$ malego Rudnika odchodzi w éwlat blisko pos miliona wiklinowych wyrobbw, na eksport i 700 tys. dla potrzeb kraju. Samych koszy wyrabia się tutaj 800 różnych rodzajów.

Wybral - (w. Jaw.)

## Odpomiadamy na pytanta czytelnikón

## 

rzed kilku dniami otrzymalismy list od czytelnika
podisisujacego sie, „Ciekawy
List List anonimow, bo autor nie
Lise podaje swojego imienia inn
zwiska jak rowniez adresu
 wzgledu na wage problemu
poruszanego przez autora aporuszanego przez autora a-
nonimu
w
catosc.
Westem
mystowym.
OJciecownikiem
Omystowym. Ojeiec mbos mitesz
ka ra wsit ka na wsi i ma gospodarstwo
rolne liczace 4.50 ha dosyd moztiwes ziemi. Po wyzwo-
leniu skoncrytem szkote sred leniu skoncrytem szkote sred
niq, otrzymatem
swidecter Ria, otrzymatem swiadectwo dojrzalosci $i$ pracuje $w$ mies-
cie jaloo urzednik. Zarabiam cie jaleo urzednik. Zarabiam
niezte. 3 latata temu ożnitem sie, mam matego synka it ko-
chajaca chajaca zon
szczésiwy.
Pisze dlatego, bo chetatem podzzeelici sie $z$ Wami kilkoma uwagami. Chodzio to, to o-
statnio duzo mowi sie, iz pra statnio duzzo mówi ste, iz praa
cownicy umystowi powinni cownicy umystowi powinn
rownież isc pracowace do rol-
 anie tracounicy umystow Mnie trudno sie z tum fak-
tem pogodzic. Przeciez ktos, kto wyrwat sie ze wsi do mia
sta i dobrze tam zarabia nielatwo zodzi sie na prace
$w$ rolnictwie Zresza - po ${ }_{\text {patrzcie trzéwo. Ja }}$ patracie trzezwo.
wracad na hektary?
W miescie moge po pracy iśc do kina, pójse ziziona na
spacer, na mecz pitki noinej
stór. jest Soacer, na mez pirki nozne
którei jestem goracym sym
natykiem wzslednie patykiem, wzgledneie do cu
kierni. Na wsi tego nie ma Tam trzeba tylko pracowac.
DIatego dziwie sie, ze ktos.
zdobyi sie na wydanie takiej

równiez dlatego, bo wiem
ze ten kto ju̇̇ raz skosztowal zycia na wsi $w$ żadnym wy padku nie zr
cia $w$ miescle

Z Twojego listu Czytelnfnu bije wielkie rozgoryczeniesłuszne wnioski. Musisz bowiem wiedziec, ze u nas nie ma takiego prawa ani tè

- jak piszesz - jakiejs usta wy, by ludzi pochodzacych ze odsylac $z$ powrotem na wies Jednak faktem jest, ze synowie robotników íchlopów pracujacy w miescie $z$ wia snej woli i checi xgłaszaja,
sie do pracy w rolnictwie Warto sie tylko teraz zasta dlaczego odczuwamy brak Iu
dzi w rolnictwie. dzi wornictwie.
esz soble tym dobrze 1 zda jakje wielkie przemiany za szły $u$ nas $w$ przemiany ze
zo
po hiejeniu. A jedna z najważniejszych zdobyczy naszeg arodu byia reforma rolna dzieki której chłopi otrzyma li ziemié obszarniko
nie panow polskich. przemysł, króry przed kolej $n$ $z$ winy burżuazyjnej klasy rzadzacej byı-jak to sie
mówi - w powijakach. Mu mowi - w powijakach. Muczego, bo to co bylo - zni-
szczyli faszysci. stnieni nie tylko odbudować zniszcz ne zakłady pracy, ale rów niєz wybudowac dziesiatk
nowych fabryk wyposażonych w najnowoczesniejsze otrzymaliśmy ze Zwiazku Ra
dzieckiego. Dziekd temu
krotkim okresie czasu $z$ krotkim okresie czasu $z$ pain
stwa rolniczego stalismy
krajem przemystowym krajem przemyslowym.
Wrasnie na skutek szybkle
go roswoju naszego go rozwoju naszego przemy-
shu duto ludzi pracujacych dotychczas na roli amigrowa to do miasta. Stad tė o kilkeie klasa mobotnicza m mie gencja pracujaca. W ciagu kilku ostatnich lat tysiace
miodzieży chlopskiej znalazlo prace $w$ miedcle, ewentualnie rształciło sie w szkołach ared niach. Tylko minimalna tios tej młodzieży wróciła wies. O ile nawet wrociła to już nie była niczym zwiazana $z$ rolnictwem. Ta ucieczka
mlodziezy wiejskiej do miamlodziezy wiejskiey do mia
sta byla w pewnym sensie z.awiskiem niepoziadanym. Dlaczego?
bie blizej
Polska w ostatnim
planu 6-letniego stała sie kra jem przemyslowym ale o nie dostatecznej bazie rolniczej I nic wiéc dziwnego, ze odczu
wamy na rynku brak miess i thuszczu. W zwiazku z tym i í mysl wskazan IV Pastinum my rozwinać rolnictwo, by zlikwidować te braki i niedo magania. Wymaga to zwoinie
nia z przemysłu pewnєj czeSci ludzi i przerzucenia ich do rolnictwa. Musimy bo-
wiem pamietać, że rolnictwo podniesiemy na wyższy po ziom wówczas, gdy bedziemy
mieli na wsi odpowiednich mieli na wsi odpowiednich
ludzi.


## Dzisiaj

uważyć Com możesz za uwȧ̇yć Czytelniku, że coraz 1 chce pracować w rolnjetwie.

Jedzie nasza miodziè z za-
ciagu pianierskiiego, jada a-
gronomowie, zootechnicy, inzymierowie rolnictwa, którzy dotychezas pracowali w biu-
rach, gdzie ich zdolnosct nie mogly bye nadeeycie wykorzystane. Jednak tych ludzd
nie zmusza aie do wyjazdu. nie zmusza sie do
Jada, bo sami chca.
Rzecz jasna, lepiej jest, gdy do pracy w rolnictwie zglachlopskiego. Dlaczego? Wkasnie dlatego, że ci mlodzi ludzie najlepied znaja wiek, jej bolacziki 1 sprawy nurtujace chlopów. Dlatego latwiej im bedzie rozwiazywac różne nosci.
Jodnale an jerzcze tacy chropl, ktorzy uwadaja, ze jeseli ich cor-
ka wagledmie syn akonczyli 11 klas sakoty ogolnokszatarcaced alao tek studia wyzsze toa Jut nie
powinni wracad na wted. W teh powinal wracad na whed. W ich
posectu praca na roll dzlect wykeztalconych jest ozyms hatiblacym. Tak meetety mowia jeszeze
a chiopl, ktorzy powinni bye dumni ze swojej pracy 1 wyni-
Chcemy, by w rolnictwie pracowali również ludzie wy ksztaiceni, ktorzy
podniesc na wyższy
poziom a tym samym przeksztalcic nasza gospodarke rolna. Ci whasnie ludzie wyksztalceni beda na wsi szermierzami t
wielkiej wielkiej bitwy
wyiszy urodzaj.

godzinach wolnych godzinach wolnych od pracy
ewentualnie w niedzicle lubisz isé do kina, na spacer, na mecz pijki nozne lub do kawiarni. Slusznie, nawet nie
probujemy kwestionować probujemy kywestionować
na wsi tego nie ma. To jest też sluszne. Ale nie zapominaj o tym, ze my wiasnie da-
zymy do tego, aby i wies posiadała rozrywki kulturalne akie maja ludzie w miescie Chlopi chcą również chodzı̂́ do kina, ogladać mecze, bawié sié na dobrych zabawach miec whasna i dobrze wypo-
sażona biblioteke, zespó arsażona biblioteke, zespol ar-
tystyczny, ostrodek zdrowia przedszkole i wiele innych

## 7. teki satyry

## Maly domek

Niedawno ukończyliśmy zrezygnowano z pierwotne budowe obisktu przeznaDom jest dwupietrowy, lidny. Nie duży, nie maly. W sam raz. Przeznaczono go na hotel robotniczy. Po komisyjnym przyjeciu, kie$d y w$ oknach pojawily się firanki i zaczeli sprowadzać sie pierwsi lokatorzy, wladze zmienily decyzjé: dom przydzielono
dzielni $\begin{aligned} & \text { spót- } \\ & \text { "Wszystko } i \\ & \text { nic". }\end{aligned}$. Firanki zerwano, woknach zamiast kwiatów zakwitly segregatory. Robotnicy demontowali instalacje roxwalali sciany, przygotowujac obiekt do potrzeb nowego ukytkownika.
Jeszcze spoldzielnia nie zdolaia się dobrze zadomowíd, gdy okazalo sie, ze
wtadze życza sobie, aby w wowym zycza sobie, aby w
nown przedszkole.
Urzednicy spakowali si Przez pare tygodni trwata wutetona praca. Trzeba
byto wzorowo urzadxid
 Wybudorano
buohnti. umywalk, telany
poleryto
thestracjamt do polryto
popularnyoh bajek $i$ maiun bami. Nie na dusoo, na miesiqe. Po miesiqou bowiem na no kino, na drugim - ©
telniq. Przedszo niesiono do innego pomiesz csenta.
Dwa tygodnie trwala
preebudowa domu. Kicd preebudowa domu. Kiedy okavazo sis, te kino nie mozz mieḱcte sie na pier-
rezygnowano z pierwotne op projektu $i$ postanowion
wy stala wystawe powiatowa.
Tym razem kosziy przebuTym razem koszity przebu dowy mialy bye stosunko
wo niskie. Projekt byt dob wo niskie. Projekt byt dob y, ale $z$ niewiadomych po
wodów nie doczekat się re alizacji.
Nastepnie budynek stuzyl kolejno: szkole tańca
wytwórni dzemow, hodowl pieczarek i stowarzyszeniu abstynentór.
Ostatnim użytkownikiem byt rakarz, kitory na dol rzymal psy a na górze nieszkal z rodzina. Ale na
wiosne rakarza przepe zono, bo psy zaklócaiz spokoj okolicznych miesz o 1 tak już zostato
Ostatnio prasa zworocita wladzom miejskim uwage e trwonia pieniadze nie wykorzystujac nowego obiektu. Rownocześnie os tatecznéj ilosci szaletów Tym razem wladze zdecy dowaty blyskawicznie: ju ra drugi dzien motna byio nurarzy, ktorzy dzislit budynek na male separat budyn
ki...
Przed

Przed domem lsnit sloncu rzad bialych, fajan-
sowych misek.
Poniewat jednak wo mies cle odczuwa sie poważnie brak hoteli robotniczych,
wtajemniczeni twierdza, te maty domek ulegnie dal szym praerठbkom, aby wo
koneu powrocić do swege pierwotnego przexnaczenia

FELIKS DORECKI

## Fantaria? - ucale mie

0gnisko strzelało smopami iskier. Plomien zio-
tymi ognlkaml otaczas zawjeszony nad ognals-
em kociol. Szane, gryzace kijeby dymu rozpelzary sie po szałasie, wyciskaly zzy z oczu
i któredy mogły uciekały nai ktoredy
Juhasi porozkładali siq by-
le jak na ziemi wokó ognia.
Co chwila ktory's z nich za-

gladał do kotla czy mletx nie wrze. Czekali na kolacje,
odpoczywajac po carodzien$\underset{W}{n y m}$ chodzy jaka panowata sami. chac bylo wyraźnie trzask

Ni stạd ni zowạd przemólawie w swoim nieodiaacznym, krótkim kozuszku i wyglansowanym, ezarnym kapelu-
szu z muszelkami

- I mówicie panie - to by to skierowane do mnie - ze $z$ owcami? To widac baca gdzieś siẹ przeniósl.
- Ale gdzie? - spytal sam wiedzi: - E, bo tu to se moz na wybierać pastwiska wedrug uznania. Trawy wszehach i tam - pokazal na ciemnosé za drzwiami - na Połoninach Wetlińskiej, Ca-
ryñskiej i koło Ustrzyk Gór-


Bleszezady przybyl at spod wać, bo noca lasów po zdo bycz wychodzily wilki.
Z daleka gdzles od Wetilny noc niosła takie same wolania. Od Jaślisk po Ustrzy-
ki Góme letnią noca juhasi ym nawolywaniem przypowac, bo im powierzono wo piekę kilkanaście tysiecy owiec przebywajacych tu na
letnich wypasach. Zasypialls my w namiocle przy akompaniamencle dzwonienia
Wischód slonica zastal na Jalismy sobie, że zrobimy w tym dniu ,,niewasski" skok od Berthów Gormych do Szewczenki, nie wyznakowana trasa, dolina Nasiczańskie
go Potoku. Poczatkowo szlo go Potoku. Poczatkowo szlo
iee wcale dobrze wydeptana przez ludzi scieżka. Whet
czety mnozye sie trudności pa, wiodia Wkazywara ma pa, wiodia tedy droga, ale te-
raz mimo majusiniejszych poszukiwań nie mogliśsmy je poszukiwan nie moglismy jej
maleze. Czesto wypadało przechodzié przez rzeke. $Z$
tym bylo jeszcze pól biedy, bo rzeka ledwo sączyła sw wody miedzy kamieniami. G rzej bybo pojstc brzegiem. Mo się dookoła nóg i utrudniała marsz. Wystarczyło tylko plecakiem zaczepic o olszynowa gałáz, by znaleźc sié z miej-
sca pod zimnym prysznicem. sca pod zimnym prysznicem.
A olszyn wcale nie brakowa-

Ale nie żalowalismy ponieslonych ofiar - zmoczonych butow i ubrań. Oplacilo sie
nam ise ta droga. Co krok odkrywalismy cos nowego. olowa $z$ aparatem fotogra flcznym na plekne krajobra-
zy. Zachwycad go las, ktory plonowego prawie zbocza góry schodzil wronost do rzeki. Znalazl wodospady, które piekno trudne do opisania. On wyszperal z mapy, ze
szczyty, które zamykaly nam szczyty, które zamykaly nam
widok od zachodu to Jawornik i Dwernicki Kamieñ, każ da wznoszacy metrów nié wyżej


Potem dosk nleoczekiwanie góry rozeszly sie ina boki. Trawy panowały tu niepo-
drogi, miejsca po domach, ka mienie, omotaly resztiki protow. Niesieczone od lat ponie znaleźliśmy ani sladu ludzkiej reki. Gospodarzyly tu, jak widać byko z porytej ziemi, tylko dziki. A w po
wietrzu królował jastrzab $G$ dzies wokolicach wsi Na siczne, $\mathbf{z}$ ktorej pozosta drzewa i sterty pokrytych zielenia rumowisk roztozyliśsmy sié na krótki poobiedni wypoczynek. Gdy sie czło lozy ręce pod głowe i zacznie bez zadnego celu patrze loki, do mózgu nachodza zwy kle najdziwaczniejsze mysli. lę ponieśe fantazji.
zabudowania gazie lezymy stana PGR. Na tych chlopskie na zbo ezu gory beda sie pasc owce 1 bydło. Nad rzelka w dolinie rombayn będzie zbieral do pie drzew stanie symola iswie tlica. Droga, która my sie te raz mozolnie przedzieramy - mknać będa codziennie sa-
mochody. Przy zabudowamochody. Przy zabudowaniach gosp narskich, ktorys
nitanie. Ludzie zadadubeczki masła, bochny owczego sera.
Móglb Moglbym tak snué te nid
marzeń bez konca. ale czy
wiazufe nas na kazdym odainku naszego zycia. Nt jestem zwolennikiem marn
trawstwa 1 rozrzutnoscl. Ale nie moźna sie pogo-
dzić też $z$ tym, że plan dzic tez z tym, że plany,
ktore my z cala odpowiedzial noscia opracowalísmy zostaly zmienione 1 to dos gruntownie. Byc może ko
rektura tych planow była potrzebna, ale nie uważam
by mogła być ona az tak Ro
Ro co w rezuitacie ona absluguje spóldzielnie w teny psuia sie tu cześciej $n$
np. w Boguchwale, Radym nie czy Gorliczynie. Wystar
czy powiedzieć, że pryy wy ciaganiu snopowiazalek na gory, 4 z nich $z$ miejsca sie
zepsuly. Gdy przyszło do $z \in$ psuyy. Gdy
zryiw z braku kredyto
zion cześci wymienne, u nas POM stały nieprzygotowane do pracy źniwiarki i snopo wiazalki. Stacja Techniczne Obslugi Rolnictwa nie wy
remontowała nam 5 s sini nie dostarczyliśmy do remo tu 5 silników spalinowych,
do młocarn. Teraz też 3 mlocarnie stoja w POM niewyremontowane, choc lu
dzie dobijaja sie o nie, by wymidocic zbote Jak nafszybsytuacje wzięlismy sporo czessel do maszyn na kredyt Nasze zadłużenia przekroczyly fuz wiele tysiecy złomobilizuje załoge POM te chroniczny brak pienledzy clagłe zadłuzenla i bladole-

Wskaze gdzie nalety m. In szukać oszczędności 1 t wcale nie naimniejszych Codzlennie do dyrekcii na
szego POM pryychodzi po kilkadziesiăt różnych plsm WZ POM. Wcale do rzadkosci nie należa dni kiedy llose tych pism i poleceń do-
chodzi do 30 . Ilu ludzi je chodzi do 30 . Ilu ludzi
tam musi redagowac?
pisemek kiedy instrukcil pisemek, kiedy 1 tak te roz
malto polecenia sa przeka maite polecenia sa przeka-
zywane pracownikom POM na naradach. które odbywaja sie niemal codziennie. Ot
np. W ub. miesiacu od 14 do 16 w Rzeszowie odbywala sié narada dyrektorów starszych mechaników, star
szych agronomów i kierow szych agronomów i kierow nych POM, 23 ubm. w Bobrówce obradowali zootech-
nicy: 26 ubm. w Rzeszowic nicy: 26 ubm. $w$ Rzeszowic
kierownicy warsztatow; 27 kierownicy warsztatow;
ubm. tez w Rzeszowie kierow
nicy baz paliwowych. Obliczy nicy baz paliwowych. Oblicz POM blisko 40 dni byli na podobnych naradaci, kenfe-
rencjach itp. A że każda dele gacja na taka narade kosztuje nas okolo 150 2l koszt
wyslania tych Judzi wyniós dotad około 6.000 zlotych Licze, ze te koszty wzrosna
do konca mies:aca do 10.000 złotych. Policzmy: $10,000 \mathrm{z}$ $\times 12$ miesiecy rowna sié
120.000 zt . Akuratnie starczy loby na dofinansowanie na

$$
\text { ych remontow. }{ }^{\text {m}}
$$

Wak przedstawialaby sie
jedna strona POM-ow skich bolaczek. Druga -
wcale nie jest weselsza. Zbu dowano u nas. jak pisałem poprzednio, wiele. Ale. plety cennych maszyn: tokarnia, spręzarka, mot elektrycmy, heblarka, dwie szlifierki, cztery wiertark
stoja nieczynne, bo nie pod stoja nieczynne, bo nie pod
kaczono $z$ braku transformatora prądu elektrycznego. W laźni - nikt się nie ka pie, bo do POM nie podiaczono wody, nie zainstalowa no hydroioru 1 kotiowni; cvinym budynku administracvinym -
je, bo BPP
nikt nie
Sanok czyl go dotad wykończy choe mial to zrohic jeszcze w grudnlu ubr.
Byı $u$ nas np. jeszcze
maju br, techniczny insp maju br. techniczny inspek-
tor pracy Zwiazku Zawodotor pracy Zwiazku Zawodo-

Lesnych. Polecil naprawld to 1 tamto. M. in. zainstalowac 300 punktow swietlnych bie zadaé pytanie - skad wziąc tyle żarówek? Centrala Haṇdlowa Przemyshu Elektrotechnicznego w Rzezowie odmawia nam ich sprzedaży.
Centralng
Centralny Zarzad POM wydaje nakaz by na polach
o pochyłości wiekszej niż 8 stopni nie używad do pracy traktorów. Gdyby u nas wprowadzić to w życie musielibyśmy zaprzestać pracy dz:elni produkcyjnych. Bo np. w Olszanicy. Myrzkowcach, Stefkowej, Bóbrce fa ponad 30 stopni pochylosci. Zdaie sobie sprawe, że
CZ POM, CZ POM, wydajac to zanarizenie kierowal sie shusz
na troska o bezpieczenstwo na troska o bezpieczeństwo
ludzkie. Ale my znów nie
 rozwiazałoby przysłanie do has 3-4 dobrych traktorów gdaia egzamin na naszym

Móglbym tu pisać o innych sprawach, które przeszkaPoM wam pracownikom lem sie do tych kilku.. Wydaje sie do tych kilku.. Wymoze bye zalatwiona pomvślnie, byle tylko nie zbywać iej milczeniem. wać $z$ głebokim namysto zawsze po naradzie nystem, zawsze po naradzie z tym dyrygować zza biuika pis mami, a wiecej radzić i po magac " w terenie. Powta rzam - wszystko to sa rze czy moźliwe do zrobienia 1
aby pomoc zahoom POM aby nomoc zahogom POM
trzeba im te kody, które przeszkadza; $\mathfrak{y}$ systematycz nie usuwać spod nóg.

JAN SZFWCZYK
$\begin{array}{ll}\text { dyrektor Państwowego Os. } \\ \text { rodka Maszynowego wo } & \text { Ol- }\end{array}$


Kikuty domow z minionej wojny znacza slad dawnych whosels

## sialowi ten nie namy hiai sle wypasad 20 tys. stuk owlec

drugo $z$ odpowiedzla.

- To sprawa planu 5-let pieclolatce preywropis te zie mie tyciu. Bleszcrady musa stać sie splżarnia naszego wo jew 6 dztwa.
-O, tu - pokazywal na mapie - za Sanem musi pow stać nowy zespol PGR o okre
stonym kierunku gospodarslonym kierunku gospodar czym - zlozonym z gospopierwszym rzedzie na hodowle owiec i bydła opasoweg zzw. bukatów. Będzie miał na czym gospodarzyc. Toz to
jest ponad 10 tys. ha lak, patwisk 1 ziemi nadajacej sie w warnicy, Dwerniku, Procisnem i Stuposianach można uprawiae zboża. Dalej w go-
rach - w Nasicznem, BereGornych Bych, Ustrzykach runki do rozwoju hodowli owiec 1 bydła. Bacowie $z$ woj krakowskiego zreszta $i$ woj. wszystkiej trawy nie wypa-
sa 1 nie wykosza. Po co stwa-


## Nowy rozdzial w dziejach „Przyjaźni"

 gwaru stolicy, gdy spo wyiznia sie panorama Jelo nek. Zwyczaina, munotonna jak typowo mazowieck , Wia tuz, za za male, różnokolorowe domk wysckich, spadzislych dachach 1 oryginalnie obramo zabudowania miasteczka stu denckiego „Przyjeżñ" cennego daru ZPwiazzu Radzieckiego.
z moskwy do warszawy
Historia tego najmilodszego osiedla studenckiego niczym nie przyomina historii innych, powstalych iuż wczesniej. Zaczela sie w
koncu 1952 roku. Wtedy to po raz perwszy, wa teren $\begin{array}{ll}\text { dzisiejszego osiedla miesz- } \\ \text { kaniowego } & \text {,Przyjazñ" } \\ \text { za- }\end{array}$ czeli zjeżdżee radzieccy specjaliści - pravszli budowni-
crowie Paacu Kultury Czowie Pałacu Kultury

Na spokoinej dotvchczas
drodze, laczaccej Jelonki
Warszawa, rozpoczal sie
ozywiony ruch. Od rana do
wieczora jeżdzily tu cięzara wieczora jeździly tu cieżaro ly budowlane.

Po kilku miesiacach na terente buacwy wyrosto ca le osiedle mieszkaniowe, ktò re przez okres prawie trzech lat stało sie drugim domem radzieckich budowniczych W jasnych; przytulnych po koikach odpoczywali oni po trudach calodziennei pracy gwarzyli o swym życiu wspominali naibliższych nierzadko rozlegała się tu melcciyjina pieśn rosyjska przepojona nieraz tesknota za odlegla o. setki kilomet rów ojczyzną.
Tymczasem w centrum sto icy rosky konstrukcje wie خowca. I gdy Pałac zosta oddany do użytku społeczeń stwu polskiemu, nadszed czas powrotu radzieckich budowniczych do swego kra ju. Odjeżdzali z porzuciem tobrze spelnionego chowia ku, by w ojezyźnie wznosiç


Rodzina Saczepanipków osiedliła sie w gromadzie Sobleszów kolo Jeleniej Góry w lipcu br. Przybyla tu z powiatu Mielec (woj. rzeszowskie). W nowym miejscu zamieszkania osledlency otrzymali 8,25 ha ziemi, dom z zabudowaniami gospodarczymi i pozyczke 5.650 zk w ym 2.700 zl pożyczk! bezzwrotnej na zakup krowy. CAF - Pot Piefikowsh
nowe domy mieszkalne, no
we pałace, sluzace upow szachnieniu kultury i nauki Tak zakonczyl sie pierw-
szy okres w historii osiedla "Przyjaźn'".

## Czu MLodoscr

Tu̇̇ za brama
ka miodości"
wiasteczuderza nie tylko jelonkach ale i panuiacy tu lad i po rzadek. Dcmki. których na terenie osiedla jest około
180. położone sa wzdłuz 180, połozione sa $\left.\begin{array}{l}\text { wzdłuz } \\ \text { asfaltowych aleiek wysa- }\end{array}\right)$ dzonych drzewami. W cen obszerny kwietnik
Oprócz domków mieszkalnych znajduja sie tu liczne we: klub. biblioteka, czytel nia, radiowezet oraz dwie stołowki. kaźnia, apteka,
ambulatorium, szpitalik ambulatorium, szp:talik
także boisko sportowe cjalny hotel dla rodzin studentów. które zechca odwie dzić swoje corki i synów Warszawe zatrzyma
Odudn
Odwiedzamy jeden $z$ dom kow studenckich. Panuje w mieszkańcy - studenci pc miteszancy - studenci pc Tylko na korytarzu krzata sie sprzataczka, zamiatajac
gruhy. kokesowy caonik. gruhy, kokesowy chonnik. Z
pelnym wyrozumiaiusci dla prasza do wnetrza jetnego 14, zupeinie identycznych 14,
pokoi. Duży, przytuiny. 0.20
m kw. powierzchni. 1 sini $\begin{array}{lll}m & \text { kw. } & \text { powierzchni. } \\ \text { czystościa. } & \text { Malowane } \\ \text { n }\end{array}$ czerwono nodłog; tray białe zastane hożka, stoyy pńlki n
ksi ażki, szafy. W oknach za suniete wzorzyste zastony
na ścienach obrazki. Bral na śclenach obrazki. Erak
tylko kwiatow. Ale i te tylko kwiatów
Pokoiki polożone sa po dwu stronach długtego kory tarza. Oprócz 3-osobowych pokoi studenckich. sa tu jeszcze dwa jednoosobowa nów poszczególnych grup. Ponadto w każdym domk sa lazienki i natryski, no 1 , oczywíscie, świetlica cz też pokój do nauki
Tak więc, bez przesady,
można powiedzieç, ¿̌e mies można powiedzieć, ìe miesz kańcom osiedla zapewniono
troskliwa opieke $i$ stworzono troskliwa opieke 1 stworzono
jak najdogodniejsze warunki pracy i wypoczynku.


#### Abstract

W pomjeszezeniach stu denckifgo osiedla denckicgo osiedla kach zamieszkało Jelon kach zamieszkayo prawi dwa tysiace dzievecząt chlopców, przybylych z róż nych stron kraju - shuchaczy pierwszego roku war- szawshich uczelni. Zado-. szawshich uczelni. Zado mowili sie już w wygod mowili sie już w wy nych, jasnych pokoiach. Gdy na szerckie stonecznionej aleice mijam spieszacych mieszkancow osiedla udziela mi się ich mieszkeja tu od kilawdzi mieszkaja tu od kilku dni, ale wciaz jeszcze poddaja sie urokowi pierwszych radosnych wrażeń. Wystẹpuja przeciėz w roli podwójnych "Szcześliwców Po pierwsze dlategc, ze egzaminy pomyslnie prze na wẏ̇sza uczelnie a po dru gie sa mieszkańcami naipiekniejszego w Polsce mi steczka studenckin steczika studenckiego. Troche kiem nowych wrażen natroteż moia rozmówczyni holeżanka Fnrenrewíz. stu dentha Szkoty Giownej Co  jechała $z$ wojew 8 dztmon hia lostockiego. „Jestem na wdę szczę́lliwa" rza sie. Lecz wyraźnie brak jej slow, by wyrazić to je szczeście" - ,Theraz tylko trzeba sie wziạć poważ nie do nie do pracy, bo studia na wyższej uczelni to nite to, co nauka w selic"n ent inifi. A warunki tu sa naprawd

\section*{wamartome}

Z podobnym entuzjazmem o warunkach w osiedlu wriazali sie wszyscy roz mówcy. A wśd nich nie mówcy. A wśrod nich nie rozłaczna już .,trójka" kole żanek z domu pod ,trzynas  - Wizystl-ia, Wydzion, F lologii Polsklej. Wierza, ze życie ukozy im siç tur po mvininie nastlka" przyniesie try

\section*{szczescie. Zamkna} dzial dzieion pierwszy roz jeźñ", którego ba , Przs oyli budowniczowi ka żzego w Polsce ośrod lacu Kultury lacu Kultury raz otwlera dzial. Odtad w wow roz przyszli budowniczowiesal skiej kultury.


H. WAWRZYNIAK

## Czas pomyśleć o sporitach zimowych

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| opd |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| triumf. Sezonie sobycie bowiem Pu- charu Nizin, pokonanie silnych reprezentacji Warszawy : Gdań |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| $\underset{y}{3}$ |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| kata mowodziezy szkob ogolno- kstalacych w zimowych mis- trzostwach. |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



Ksztatty oplywowe


[^0]

wice. Trzeba zaraz zrobie zastrzyk - komendero-
wał Klemens. - Jad żararaki - to smierć wal Klemens. - Jad zararaki - to smierć.
Edward wielkimi susami przesadzal pnie, biegı niczym sarna, Klemens z Ignacem ruszyli tymczasem Nie uplynel
byli przy Ignacu. W garnku wygotowali strzykawke. Whatsa natarli noge. Zastrzyk i surowica znala-
zka sie w miesniach uda Ignaca, ktory goraczkowal, mial nieznokne bble glowy

Bracia wylekkll, przejęci nieszczesciem dziekowa w lasach spotkać, zaopatrzyl sie w surowice maga ich kawke, ktore bezphatnie przesylał Instytut w Butantan za wyslane żywcem złapane jadowite weze. ostarczać, żeby surowicy zawsze mied kilka pude - Zeby nie wasza, Zawora zapobiegliwost, to fuz
byloby po naszym bracie - sciskajac na pozegnanit dion wybawcy mówil Edward. Bardzo wam dzieku Jemy. czlowiekowi. Ol A bo wy nie pomoglibyscie mnie Pomoc niesc nie tylko trzeba bylo Ignacowi. Na tóry tak nia zostal zdzielony, że pin krwia plut $\mathfrak{i}$ dru go narzekzi na ból w boku. Widać cas sobie we Gorzej z Ignacem, ten by na drugi swiat sie prze jechel, gdyby nie Zaworowe zastrzyki! Ma leb ten Wojciech Zawora po raz pierwszy wybral sle do
sasiada kabokla, pók krwi Indianina. Był też tu oni żyja. Nigdy dotychczas nie zdarzyło sie przygotowal sobie naiwne zagajenie rozmowy, uważal miejsca zdobyc zaufanie tubylca i nie zdziwic go ni (c. d. n.)

## Czy towarzysze

2 MHD I PSS
czytaiq "Nowiny"?
O juz widzee., śswiete" obu-
rzenie malujace sié na twarzenie malujace sie na tw
rzach zainteresowanych. Slysze nawet slowa: M $M_{3}$
 my prase, rozumiemy. ze prasa jest tzw. propagatoem, organizatorem, agitatopotok wymowy. Nie slowa
Świadcza o prawdzie. Gzyyby towarzysze z MHD artykułami przemysłowymi i PSS
czytali ,,Nowiny", to na pew czytali. Nowiny", to na pew pracy na rzeszowskim rynku darte, bez wyplowielych cho ragiewek.
Okazuje sie zatem. ze za-
róßno towarzsze PóNno towarzysze z MHD PSS nie czytaja .Ncwin" i
co gorsza. Dozostaja obojetni na krytyke prasowa.


Wierzadko ogladaliśmy po

pisy akrobatycne pisy akroatyczne w wyko| skiej Stali. Nie ma po pro- |
| :---: |
| stue uroczystości sportowej | lub propagardowej imprezy krzewiacej sport i kultu powali gimnastycy Stali. Dzieki nim wtasnie gimnastyka sportowa i akrobatyczna zdob? $\begin{aligned} & \text { zwa coraz więce } \\ & \text { zwikow. }\end{aligned}$

Wiel trener Stali Jan Babula.

| Sroda <br> października |  |
| :---: | :---: |
| HZESZOW | Klas VII 13.40 Przerwa 13.30 |
| Dytur noony: Apteka spotecz- |  |
| r stay: Apteka |  |
| na $\mathrm{gas}^{\text {ni }} 4$ ui. Dabrowsicie- | kurs naukt jequka rosy jakle- |
| Pogotowie Ratunkowe: ul. 0 - | ${ }_{18,00}{ }^{80}$ Melodie gruzithakle 18.20 |
| broicow Stalingrad |  |
| Straz Pozarna: ul. Miexcewt- | Koncert tyozen 20.20 "Naszym |
|  | zdaniem" komentarz W. Gro- |
| Kina | sza Konert 20.30 |
| APOLLO (ul. Wi. Hibnera) - |  |
| Szerszeń - godz. 16, 18 : 20 | fragm. noem. K. Gruszczyn- |
| RZODOWNIK (Pstrowskiego): | gkiego pt. 'Lenino" 1 gzkilicu |
| Konwoy doktora M. - godz. |  |
| $\begin{array}{llll}\text { WDK } & \text { godz. } 17 & \text { inistrz Swiata } & \text { - }\end{array}$ |  |
| EANCUT <br> ZNICZ - List z piórklem | Program II - na fall 367 m |
| Uwaga: Repertuar kin podajo my wg informacji CWF | $18.15 \quad 21.30 \quad 23.50$ |
| Teatr | misja prog. I 7.45 Przerwa 12.40 |
| Pañt | aud. dia klas III i IV 13.00 Mu - |
|  | ka dil wszystkich 14.10 ,,List |
| - byle ostro" - |  |
|  | dowego me |
| WDK | puchar Eu- |
| WOJEWODZKI DOM KULTU- | Geardia (Warszawa) |
| W. (ul. Okrzei 7) | Haydn - symtonia d-moll ,ze- |
|  | z- |
|  | adzieckiego 17.30 Na war- |
| go - godz. 17 | szawskiej fali 18.00 Muzyka |
| Radio |  |
| Pregram dnia 6.5515 .26 | Radiowy poradnik jezykowy |
| Wiadomosci: 5.05 6.00 7.00 | ${ }^{19.00}$ Muzyka a aktualnosel |
| 7.40 $12.0415 .00{ }^{150.00} 23.00$ | 19.25 Audycja o ksiazce Luis |
| 5.10 Poranne rozmaitosci rol- | Aragons , Dzwony Bazyiei** |
| nicze 5.30 Muzz | 8 Koncert estradowy 20.45 |
| wa 5.43 Gimnastyka 6.13 Or | ni |
| siry dete 6.33 Kalendarz | - |
|  |  |
| ${ }_{7.15}{ }^{\text {Pr }}$ Stylizow | Rzymie 22.00 Muzyka 22.10 |
| dowa 7.45 Organy kinowe 8.00 | Transmisja z Londynu $z$ biegu |
| W rytmie wica 8.40 Koncert | ${ }_{\text {na }}^{3030} \mathrm{~m}^{3} \mathrm{~m}$ z przeszkodami ${ }^{\text {a }}$ |
|  |  |
| klas I i II 9.20 Muzyka 9.45 | cert muzy:=1 operowej. |


do współzawodnictwa Kierownik I rejonu bu dow BPY Jaroslaw ob. Le boty daa PGR Ulazow i PO: Bobrówka wezwal do wspól zawodnictwa o przedtermin we i bezusterkowe oddawa-
nie obiektow do użytku, ktehie obiektow do użytku, kterownika rejonu iv ob. Roma
na Maczke oraz wszystkich kierowników budów i rełonów województwa rzeszow skiego.
dezwanie to dotyczy rów niez̀ wspózawodnictwa o bie iace prowadzenie ksiag ob terminowe skiadanie faktur przejściowych, rozliczenia materiałowe i robocizny oraz bieżace wystawlanie zlecen roboczych.
Apel Leszka Janioklego Ja
ko pierwsl podjell kierowni cy budow BPP powiatu prze myskiego: Kazimierz Kordy ka, Wlodzimierz Wasylkie wicz, Karol Zajao i Stani slaw Kaparnik



## Pieniạdze sa <br> nie wiadomo zatem na co czeka Wydzial Oświaty MRW

Jedyna studzienka na pod Worzu, dostarcza wody zas
kórnej, mulistei statecznej ilosci
do - Naciaje sie ona jedyna
Konkurs uprzejṃości w ,,Delikatesach W poniedziałek 10 bm. ro
poczał sie w Dcmu Handlowym "Delikatesy" w Rzeszo wie konkurs uprzejmose ktory trwal bedzie do 20 bm
Zorganizowany kankurs Zorganizowany
beimuje winkurs
wszytkie
dzias , Delikatesów"i ma na cel wzorowa obstuge klientow Klienci kupuiacy towary medaz zapatrayc sie u eks
nedientow w specialne kar pedientow w speciann kar
ty. na ktorych wypisyuad
beda swoj beda swoje uwagio oprac
persinelu ${ }^{\text {.,Delikatesów". }}$ Dla nailepszych sprzedaw cow których wytypuia w
konkursie klienci. przewidzine sa naarody. Zostana
one wrecrne zwycerrom one wrecrne, zuyce ernom
w crase spotania zatog
. Delikatesow" $z$ klicntami "ktore ma hyc zorganizowane na zakcriczenie konkursu uprzeimcści.
scialeszylismy sie wiadomo
zorganizowanym ko kursie uprzeimosci przez rze
 jeszcze wiecei zadowoleni
wdizieczni bylibysmy obstu dze tego sklepu, gdyby konkurs uprzeemocsicy trwat
przez peinych 12 miesiecy $\begin{aligned} & \text { przez peinych } \\ & \mathrm{w} \text { kazdym roku. }\end{aligned}$. ${ }^{12 \text { miesiecy }}$.
wozny - Michał Szczurek Na doz̀ywianie musze pozy
czać wody sasiednich domow, po drugie stronie drogi.
Brak wody uniemoztliwia dzieciom korzystanie z ubikik
cji. Zagraża również wielkim cil. Zagrȧ̇a rowniė̇ wielkim
niebezpiecznstwem w razie wybuchu pożaru.
Gdzie nie ma wody, tam i zimno. Centralne ogrzewanie uymaga 10 m szesć. wody, która trzeba napełnić wszys
kie arzejniki

> - No dobr
liscle sobie zeszilego roku? zapytalam dyrektora szikoły ob. Kamińskiego.

- Różnie... raz nawet straż pożarna rrzywiozła nam
prezencie zbiornik z woda
Żyjemy wiec jak widzicie "rzeba nikogo przekonywać, ze w tych warunkach trudno mówic o utrzymaniu hi-
gieny wsrod uczniów gieny wsrod uczniów.
Wydzial Oswiaty dium M.RN trzyma wprawdzie ,,w zanadrzu" 40 tys. zt, na doprowadzenie wody, nie spieszy sie jednak ، bynaj-
mniej z realizacja tej inwemniej
stycji.
Mieszkańcy Pobitnego
 pragna właczyć sié do czynu spolecznego przy wykopie ro wu dla rur wodociagowych. Niestety nie wystarcza dobre chęci, gdy brak materiału
fachowego kierownictwa ra fót. Dlatego fundusze leża bezu
żytecznie a dzieci nadal cze żytecznie a dzieci nadal cze
kaja na wode.
Ra.

Nawei najciężze operacje
daja pomyślne wyniki dzięki zastosowaniu nowej meiody narkozy
$\left.\begin{gathered}\text { Ostatnio lekarze - naukow } \\ \text { cy } z \text { Kliniki Ginekologii }\end{gathered} \right\rvert\, \begin{aligned} & \text { myślne wyniki nawet } \\ & \text { kudziesieciu ciezkich }\end{aligned}$ cy Z Kliniki Ginekologii i i Dziecka w Warszawie, podobnie jak ich koledzy $z$ innych dziedzin chirurgii, zaoperacjach nowa metode praygolowy nania chorych do
zabiegow operacyinych zabiegów operacyjnych. N
wa metoda wzorowana wa metoda wzorowana
ostatnich osiagniẹciach karzy francuskich polega wprowadzaniu pacjentów w
stan zblizony do snu zimowego zwierzat. U chorego temperatura ciala obniża sie o ok. 10 stopni, nastepuje zwolnienie oddechu, zmniej-
sza sie cisnienie krwi sza sie cisnienie krwi i po-
ważnie zwalnia sie praca serwaznie zwalnia sie praca ser-
ca. Stan ten zwany przez lekarzy hibernacja osiaga sie. przez oziębienie ciała pacjenna lodem i zastosowanie pewnych srodkow iarmakologicz
nych wplywajacych na zwolnych wpywajacych na zwol-
niente procesow zyciowych organizmu.
Jak wykazała praktyka u chorych przygotowanych ta nowa metoda do zabiegu. nawet operacii jest truanychie latwiejsze niż normalnie. pacjentów znajdujacych sie w stanie hibernacji krwawie nie jest znacznie zmniejszone oraz nie wystepuja skurcze utrudniagace operacje piej znosi okres pooperacyjny i szybciej powraca do zdrowia, co jest niezmiernie wazne szczegolnie $w$ wypad-
ku operowania osób silnie wy opiszczonych długotrwàa choroba.

Nowa metoda dała już po

## Jeszcze o SPO i klasach sportowych

 cjach róznych schorzen, przy ktorych normaIny zabieg operacyjny nie rokowal możli-
wosci utrzymania pacjenta wości utrzymania pacjenta
przy życiu.

## $Z$ sali sqdowei

W ub. miesiacu pisaliśmy przez Boleslawa Plesnara zam. w tancucie, którego sad Powiatowy w Lañcucie shazal na 6 miesiecy wiezie-
nia. 6 -miesieqcany wyrok byl pierwsza kara faka otrzymal B. Plesnar, Po wyjsciu z wlezienia w kwietniu br. Plesnar znowu powrócll na roge przestepstwa, dokonu ac oszukanczych machinaeji
w wyniku których przywiaw wyniku ktorych przywia-
szczyl sobie blisko 10 tys. zi. B. Plesnar stanal po raz
 szowle, zostal skazany na 2 lata wiezienia. Na. B. Plesnarze sprawdzilo sie stare przyslowie: "nosil wilk razy
kilka, poniestli i wrilka"

Do notatki o ukaraniu przez Sad Powiatowy w Rze
szowie Stanislawa Kuplaka 2 Boguchwaly za zlodziejstwo wkradl sie blad: zostal nia a nie as podano na $\underset{\text { lata. }}{ }$ nia nie jak podano na 3

200

## kilogramowego

 jelenia ubito w lasach ostródzkich W czasle polowania w la-sach ostrodzkich ubito ostatnio Jelenia-olbrzyma. Wazyi an ponad 200 kg . Ubity jeleń liczyl 13 lat

W okresie tegorocznego sezonu polowań na zwierzyne gruba mysilw woj. olsatyńskiego ublli jú okoto 100 jeIeni oraz 93 dzikt. Najwiekszy dzik zostal zastrzelony w Puszezy Piskiej. Ważyl on ponad 150 kg .

## KOMUNIKAT

## Do mieszkañców woj. rzeszowskiego Obymatele!

W zblizajacym sie okresie jesienno-zimowym wzrost zapotrzebowania na energie elektryczna jest szczególnie duży
iw pewnych godzinach wystepuja trudnosci w pełnym jego pokryciu. Aby dostarczyć potrzebna ilość pradu dla mieszkańcow i dla naszych fabryk niezbędne jest oszczedne gospodarowanie energia elektryczna. Powazna pomoc bedzie tu stanowido oszczędne użytkowanie energii elektrycznej przez mieszkańców naszego województwa. Jedna plytha elektryczna zuzywa tyle pradu, ile 10 do 15 zarówek 60 watowych.
Dlatego tez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej apeluje do wszystkich mieszkanców, aby w dobrze zrozumianym wlasnym interesie zaniechali użytkowania wszelkich aparatow grzejnych w gospodarstwie domowym w nasteqpujacych godzinach
w PAZDZIERNIKU od dnia 1 do 15 - od 17,30 do 21,00
 $\begin{array}{ll}\text { W GRYDNADZIE } & \text { od } 6,30 \text { do } 8,00 \text { od } 16,00 \text { do } 21,00 \\ \text { w STYCZNIU } & \text { od } 6,30 \text { do } 8,00 \text { iod } 16,00 \text { do } 21,00 \\ \mathbf{w} \text { od } 6,30 \text { do } 8,00 \text { iod } 16,00 \text { do } 21,00\end{array}$ $\begin{array}{lr}\text { W STYCRN } & \text { od } 6,30 \text { do } 8,00 \text { i od } 16,30 \text { do } 21,00 \\ \text { w MARCU } & \text { w dniach od } 1 \text { do } 15-\text { od } 17,00 \text { do } 21,00\end{array}$ w MARCU $\quad w$ dniach od 1 do 15 - od 17,00 do 21.00
Prezydium Wojewodakiej Rady Narodowej wyraza przekonanie, że spoleczna dyscyplina mieszkańców naszego województwa pozwols uniknac wprowadzenia dalej idacych PREZYDIUM WOJEWODZKIEJ

PREZYDIUM WOJEWODZKIEJ RADY NARODOWEJ
ZAMOWIENIA


| Meldunki sportowe <br>  <br> W Srode 12 bm. Warszawa rozegra na hie Wolska Polskiego <br> 4 spotkanie rewa ruzyna szwedzka DJ Polskie Radio przen <br> giej polowy meczu Gw iugarden. Poczatek godz. 14.50 w progra <br> DZIS MECZ CWK WE FRANCJI <br> Orzy przebywaja obe ournee we Francji s ie wrode $12 \mathrm{bm} . \mathrm{cz}$ <br> espolem II ligi fran Calenciennes. SZERMIERCZE <br> Whoscy florecisc $z w$ <br> wiata. Drugie spotkanie, kto ecydowalo o zajedu o miejsca wymall <br> DZIS CHROMIK BI <br> Na stadionie White <br> y lekkoailetyczne w eqie staricwar nasz y biegacz - Jerzy C <br> przeszkodami. $\qquad$ |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

$$
\begin{aligned}
& \text { Jak wiadomo projekt re } \\
& \text { zoluc wis radzieckiej opierał } \\
& \text { sie na zasadach dobrowolnej }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { zolucji radzieckjé opierał } \\
& \text { sie na zasadach dobrowolnej } \\
& \text { repatriacji uchodźców i prze }
\end{aligned}
$$

Wyniki Konkursu Sportowego Ziemi Rzeszowskiej


## Betzowski Martan - Rzeszow Steōinski Jerzy - Premysi

## $\underset{\substack{\text { Staw } \\ \text { Lab } \\ \text { Lab }}}{\substack{\text { Pa }}}$

s:aw $\begin{aligned} & \text { Growacz Lidia }- \text { Sanok } \\ & \text { Nowalany Antoni } \\ & \text { Wola } \\ & \text { Sola } \\ & \text { Frankowski Jan - Mielec }\end{aligned}$ Frankowski Jan - Mielec
Cargas

rozwazanian - Mielec (dw | Woszazynisk1 Roman - Mielece |
| :---: |
| $\begin{array}{c}\text { Siedie }\end{array}$ |

Rec ${ }^{\text {Kuligowski Eugeniusz - mie- }}$

## $\underset{\substack{\text { Bizan Kazimierz } \\ \text { (dwa rozwiazanla) }}}{(\text { dina }}$

Ingiot Luduwk
(dwa rozwazania)
Wola
Bednarowicz Stanistaw - sta-
Buw Wola
Eanícut Edward - Eancut
Jedliński Krzysztof - Eatic
Garbacik Tadeusz - Jasho Kus Feliks - Ruda Eancuc Goetz Marian - Debica
Jaciow wradystaw - Przemy


 $1575{ }^{1576}$ 1579 (dwa rozwlazania)
 ${ }_{3514}^{3513} 35283537$ (dwa rozwlazania),





 9313

Przedsiawiciel amerykańskiej firmy "Hurst and Thomas" o pobycie w ZSRR
kañskief firmy ,Hurst and Tho mas" R. Hurst zasmulaces sie hodowla krzyżówki kukurydzy. Kiszynlowie odbyl rozmowe $z$ czego na temat metod hodowl krzyżóvek kukurydzy. R. Hurst interesoway się sposo$\begin{array}{lll}\text { bami otnzymywania } \\ \text { wydaynej krzyzowkid } & \text {,WIR-42 }\end{array}$ 1.,WIR-25"، oraz zagadnieniam tej rosliny.
Szef firmy amerykańsklej zos
tal przyjety przez ministra rol repatriacji uchodźców i prze siedleńców craz roctelnego informowania ich o warunkech powrotu do ridzinnych
krajow. Natomiast projekt krajow. Natomiast projekt
9 państw (USA, Anglia, Au9 państw (USA, Anglia, Au-
stralia, Belgiz. Custa Rica,
Dania, Holandia, Norwegia i Stralia, Belgia, Custa Rica,
Dania, Holandia, Norwegia i
Szwecia) obliczony bvt na Szwecia) obliczony byt na
sowodowanie dalszej zwhoki w rozwiazaniu problemu
uchodźców i przesiedleńców, poniewaz przewicywal on rozmieszczenie tych osób w
innych krajach oraz ich ,,asymilacié"
dzieckim projektem nad ra cji szereg krajow arabskich poparło wysunieta $u$ tym nej repatriacii uchedźców nrzesjedleńców. Pragnąc doprowadzić do zbliżenia pogladów autcrów obu projektow, kraje arabskie zapropo-
nowaly szereg poprawek do rezolucii radzieckiej. Delegacja radziecka zgodziła się na poprawki.

POWODZ W INDIACH PRZYBIERA CORAZ

## Klęska powodzi w Pendiabie

LONDYN (PAP). Wiadomosel
nadchodzace $z$ pomacono-zachod-
nlch okregow potwyspu indyjskiego swiadcza, ze powodż, która rawieczzia prowincje Pendzab,
przybraka ogromine rozmiary. Trwajace ndeprzerwanie od 7 dmi
ulawne deszoze 1 burze utrudulewne deszcze 1 burzo utrud-
niaja akaje ratunkowa. Rzeka
Rowi wystaplza $z$ bryegow i catkowicle zmieniza koryto, zatapia jac tysiace wiosek. Licroa ofiar powodzl szybko rosnle. Istnieja powazne obawy, te szerzacy
glod pochlonie wiele offiar. W nocy z 10 na 11 pázdzlernl-
ka fala powod ka fala powodztowa ma rzece Ra-
wil osiagneta punkt kulminacyj$\begin{array}{ccc}\text { ny. } \\ \text { ny. wiequsza } & \text { czefk } & \text { prowincin }\end{array}$ Pendzab zostaza zalana. Samoloty zrzucaja na spadochronach tyw-
nose dla tysiecy powodzan. nose dala tysiecy powodzean.
Rowniet wokolicach Delht po wódź slę rozszerza.
$\qquad$ 1ri Nachntehten" opubliko wal 10
bm. azzegety na temat planow
utwarzerde zachodnio-nlemiecutworzerde zachodnio-n Według dziennika, marymarka
wojenna Niemlec zachodnicn wojenna Niemiec zachodnic
ekkadae sia bedzfe $z 21$ eskadr oloretow wojennych. Dziennik podaje, ze podjeto wselikie krokd przygotow
marynarzy.

Większość krajów arabskich poparła projekt radziecki polegający na dobrowolnej repatriacji uchodźców

## Zakończenie debaty nad sprawa uchodżców w komisji do spraw spolecznych

## Marynarka wojenna Niemiec zachodnich

 składact się będzie z 21 eskadr| Obrady komisii polilycznej Zgromadzenia Ogólnego NZ <br>  nitycuna zgromaizenia ${ }^{\text {god }}$ wykorystanem on onal <br>  byt ting. <br>  podkrestlil genewskiee donloste konerencil 2naczenie atomo wed oswiadiczajac: Eyla to naf: sardize sposred wszystkich Konterenencil na kitrych byiem: obecrn" sancler nodkrestit: przeszio to krajow idili dowiod nienia, lecz takze wspot pracy w tak waznef dziedzinie jak wy. pokojowych" Mowca opowle dizai sle za lywaniem naukowych konfereny1 atomowych Obrady komisfi polityczne <br>  |
| :---: |

W całej Francii wzmaga sie ruch protestacyjny przeciwko wysykaniu wojsk w celu stlumienia ruchu narodowo - wyzwoleńczego w Afryce Północnej

## Przeciwko represjom w Airyce Pólnocnej

## Przemówienis Maurice Thoreza nu otwarciu Centralnej Szkoly Partyjnej Francusklej Parlii Komunisiycznej

| PARYZ (PAP). Dnia 10 bm | $\begin{array}{l}\text { Afryce Pólnocnej tej samed } \\ \text { odbylo sie otwarcie Central- }\end{array}$ |
| ---: | :--- |
| polityki wojny, która prowa- |  | odbylo sié otwarcie Central-

nej Szkoly Partyjne Francu
ski $\epsilon j$ Parti Komumistycznej Z t fj okazji seliretarz general którym omówil role i znacze
nie partii komunistyczncj, sy nie partii komunistycznej, sy
tuacje miedzynarodowa, sytuacje wewnetrzna we Fran

Przy omawianiu obecne sytuacji miedzynarodowe Thorez of wiadezyl, że $w$ chw
li, kiedy obóz kapitalistycz li, kiedy obóz kapitalistycz
ny rozdzieraja spzecznóś ny rozetzieraja sprzecznos
wewnetrzne, siła i potega bozu sonjalizmu bezustannie rośn:e. W slad za Zwiazkiem
Radz:enkim, gdzie socjalizm Radzieckim, gdzie socjalizm munizmu, sorawa socializmu ciagatacym sie od taby do Morza Chińskiego. Na catym
swerfe żvc:'e potwierdra stu sznośc nauki marksizmu lenimizmu.
Po omówieniu sytuacii
wewnetranej Francii wewnetrznej Francii Maur

Nasuwa sie pytanie, czy
 Niemiec zachodnich stacjonowa
beda na Morzu Baityckim.

| PARYZ (PAP Jak już podawalismy, w Ruuen 7 bm. doszło do starcia między policja a duża grupą żơ |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

zaprotestowali przeciwko re-

## presjom stosowa fryce Połnoenej.

Z inicjatywy komitetu żon i matek żołnierzy odbyło si W Paryzu zebranie o przedterminowym poborze niektorych kontyngentów r zerwistow i zatrzymaniu w armii bomierzy podlegaja-
cych demobdlizacji, w celu wykorzystania ich w Afryce Pómocnej.
NOWY JORK (PAP). gencia United Press donos ze w zwazzku z wydarzenia
mi w Rouen wladze fran sie w czynnościach iednego generała $i$ dwóch pułkowni-

## Dalsze obrady konferencii

 Labour ParlyLONDYN (PAP). W dalszym ciagu obrad doroczne
konferencji Labour Party Margate, szereg rezoluci1 znajdujacych sie na porzadku dziennym i dóyczagcych polityki partil, zostało prze
kazanych do rozpatrzenia kazanych do rozpatizenia
mitetowi wykonawczemu. Uniemożliwiono w ten sp
sób dvskusie nad tymi re sób dyskusje nad tymi re-
zolucjami wniesionymi prze organizacie terenowe, któr ostro krytykuja kierownic
two partii i domagaja si prowadzenia przez nia poli tyki odrebnej od polity
fartii konserwatywnej.

Z wielkiego wiecu berlinczyków


Na zdjẹciu: Ludność zachodniego Berlina - w drodze n plac Marksa - Engelsa

polityki wojny, która prowadzona była w Indachinach".
W Maroku, Algerze, jak rownież i Tunisie jedynym gadniem uregulowania zrzez historie - podkresil Thorez - sa rozmowy z prawdziwy mi przedstawielami naro Kończąc swe przemówienie Maurice Thorez podkreslil znaczenie walki komunistów francuskich o stworzenie jed nolitego frontu klasy robotniczej.
Oswialdcrenie ministra
spraw zagranicznych
Islandii po powrocie
do Reykjaviku
LONDYN (PAP). Po powione
do Reykjaviku $z$ X sesyl Zgromadzenia Ogolnego NZ minister spraw zagranicznych Islandii K ; Gudmundsson wyglosil przemoumotywowal stamowisko zajete
pizez delegacje Islandii w sprapizez delegac.je Islandii w sprawie Alge 1 i Cypru.
Islardili wstray, ze delegacja w sprawle umieszczenia kwestid Algeru na porzadku dziennym
$\mathbf{x}$ sesyi $\mathbf{z g r o m a d z e n i a ~ o g o l n e g o ~}$ NZ, poniewaz uważa, ze problem muje rzaqd framcuski - jest sppre wa wewneebrana Franodi, dotyczy winfen być rozpatrywany przez Organizaoje Narodow Zjednoczo nych.
O ile chacizi o sprawe Cypru, to delegacja Islandil grosujac za
umieszczeniem jej na porzadkuu
dziernym $X$ sesil pastaria tuk dziernym X sesfi postapita tak
pamiętajac o walce Islandit o swa niepodlezłosć przeciw Duriczykom oraz dlatego, iz uwazasia
za swoy obowiazek maralny po za swby obowiazek moralny po-
pieranie prawa narodow do sapieranie praw
mistanowienia.

## Parlameniarzyści

 diańseyudadzq się do ZSRR
KOPENHAC
nicazacy frake
Folsetingu mysinie
przyjectem przyjecierm
Najwyzzel z
miany delega miany delegacij parramentary
nych. sprawa ustalenia terminu
wyjazdu delegacil dunskiej do wylazdu delegacy dunskiej do
Mosky oraz je. skizad oma-
wiana bedzie na posldzeniu ple
narnym Folketingu.
PO KRWAWYCH
STARCIACH
MIEDZY POLICJA

## A ROBOTNIKAMI

## Stan wyjatkowy

 w stanie Indiana stan wyjatkowy w miastach Newcastle, Magerstown i Richmond, gdzie od tygodnia strajkuja robotnicy szeregu fabryk. DonosulIsmy już, ze w New-castle w ublegla srode doszło do krwawych starc miedzy policfa,

## Gwalfowny spadek

 kursów akcii na qiełdzie nowojorskiejNOWY JORK (PAP).
na gietazie noworarskiel
nastana gierdzie nowojorskief nasta-
pil trzed z z keled wo ostannim cza pit treed $Z$ kolet wo ostathim cra
sie gwattowny spacek kursow akcif. Wedtug agencli Associated Press, przecietny kurs akcli so towarzstwo obnizyy sie o 4 dol.
 niem agencelt - laccani
5 milliardow dolaro

Wykaz obligacji NPRSP wylosowanych do premiowania




[^0]:    - Inaczed nie bedzie - stwierdzila FHałkowa. Mowa nasza jedna, polska daleeka, ale 2 niej siq wszyscy wywodzimy. Trzymajta sie, chropy, zzody, bo my
    kobity jak w podrozy tak it tu pomagac sobio bedziemy. wobity jak w podrozy tak tu pomagac sobie bedziemy.
    $W$ tej chwill nikt juz nie pomylial o tym, fak to FiJatkowa gebe sobie strzaplła na Marikowa.
    - Czzowiek sie, jucha, pryyzwyczaii do cygarisikdego tycla, chociaż mu ono obrzydło - podjał Bronikowski taborem...
    - Clagnte wilka do lasu - rzekia tona Bronikow-
    skiego - stuzyt $w$ wojsku $u$ cesarza, to mu sie wcią ckni za obozem.
    Bo to nam
    - Bo to nam zie bylow gromadzie. Agatiko? - fmias sie maji. - A w wojsku szzo wszystiko na trabble. Jak - swicle kornecista zagraa pobudke-wszystko zrydalej na zbiórke, na ćwiczenla... Nilkt sie tam o zancle nie martwil. Ej, bylo to zycle wesole...
    - Nie bod sie, juz ja ci codziennie rano zatrabie na Pozartowawszy se kapke ruszyli kazde na avoj szakier...
    - Czego patreysz jak sroka w gnat? - skarely Rle-
    mens Edwarda, ktory oparty na tronku foje zapa-
    
    - Kto?
    - No, te kwiatiki.
    - No, Edward przzestan ty sie przygladae kwiatkom na drzewie, a wéz sie za robote:
    dzil?? Azozoda bysmy jeb wykkopali 1 prry chałupie posadzill? Szkoda zeby zogniem posžo. I 11scie na nim ja$z$ koloru do niezapominajek, a $z$ ksztaltu do garscl dzlecka... Gupi festes I tyle. Zebys chcial wszystikie ładne

