DLA PODPISANIA PLANU REALIZACJI
UMOWY O WSPOEPRACY KULTURALNEJ

## Czechosłowacka delegacja rzadowa <br> przyiyla do Polski

## S Poma czymen

Zgodnośd stôw $z$ cyynaml, Przyksad nie jest weale wstest jedna $z$ cech charaktery- jaqtxowy, z podobnymi il wy ustroju, ma obok wielu innych, istotny wplyw na umac nianie zaufania 1 wiary mas pracujacych do partii, a także
hartuje je do pokonywania trudności i przeszkód na naszej drodze. Ceche te partia
nasza nieustannie waja wszystkim swym czlonkom,
wszystkim dzialaczom i organlzatorom naszego życia, wychowujac ich w duchu szezerose 1 prawdomownosei wo-
bec mas pracutacych, nrebec mas pracuiacych, nrze-
strzegajac
jednoczesnie nrzed wszelkiego rodza,iu lakiernictrudnosci i falszowaniem obiektywney rzeczywistości. Z drugiej strony, partia nakamuje nam dostrzegac jednose makazuje nam postępowaé tak jak glosza, nasze zasady, jak
wymaga tego nasza socjalistyczna moralność. Wiszelkie objanty naruszenia moralnosci soojalistycznej, objawy i wystuwanymi haslami sadami postepowania -co cowoscia, szkodza nasze.j spra whe I sa dla partil obce. A. Jak
praktyce?
jest $w$ codziennej nej przez partie pracy wyglibysmy dz1s podas faktów na dwulicowe postepowanie czonkow partii, aktywistów
spolecznych, pañstwowyeh i gospodarczrch. Mniej Jest rów niez wypadkóv pustego gadania oblecywania - nie po-
partego cyynem 1 praca. Ale tak postepujacych ludzi. Róze ne sa formy i przelawy takiego postenowania il spotrkamy de nlemal whażdei dziedzinie naszego życia. Spotykamy
ludzi, któryy co innego beda ludzi, którzy co innego beda,
mowio a inaczej nostepowac Takie praktyki - 1 , tego wo pełni należy zdać so-
bie sprawe - szkodza nam, tepla inicjatywe i energie ludal, a nierzadko oslabiaja takte jeh
dzy.
Roxpatrany tylko taki oto
prosty prakiad. Rozumiemy, prosty prayklad. Rozumiemy, obowiazków rady narodowei,
des prezydium, jest poprzez wszelkie mozliwe formy rozwhljas aktywnosie cospodarcza, 1 politycuna chlop6w pracuia-
cych. W jakich warunkach ta cych. W jakich warunkach ta
aktywnosé będzie rozwijala sie? Przede wszystkim jezeli sama gromadzka rada pod kȧ̇dym wzgledem wykaże ser decznaz troske
Czy wobec tego možne poważnie mówié o wyrelnieniu tych poistawowych obowiazków w tosunku do chtopow w gro-
madzie Piskorowice pow. Eañ cut, gdzie jak pisze do nas
tow. K. Winiarski $z$ Debicy , urzędujacy ezlonknwie Frezydium nie przestrzegaia go-
dzin pracy a wiekszosé dnia spedzaja w domu, na skutek czego chlopi cheacy ralatwió swoje sprawy zmuszeni sa po kilkanaście razy przychodzić do Prezydium is dodatku jeszcze okłamuie sié tch; ze sekretarz Prezydlum czy któryś
z Innych pracowników jest w z innych pracowników jest w waja oni w domu". Przeciez czlonkowie Prezydium nawolui ja, chlopów do obowizzkowosci, do zdyscyplinowania a sami postepuja zupetrie inaczej.

## Koríczq kampanie

 siewno-wykopkowq siewy jesienne. Wykopki ziem-
niakow sa rowniez na ukoncze-
niu. obecnie chiopi z Eaczek
niu. obecnie chlopi $z$ Laczek
przystapili do whyopkow bura-
K $\delta$ cutrowych. atxowy, z podobnymi i w od
iesieniu do grupy ludzi i do indywidualnych dzialaczy i ak tywistow, spotykamy sié bardzo ezesto. Niedawno na ble
num KP PZPR hum KP PZPR w Przeworskin była nn. mowa o tow. Kaszu-
bie z Monasterza, ktory od kil ku lat iuż mowd otym, ze trze ty, ale mimo to chlopi w wromadzie $w$ dalszym ciagu sieja po dawnemu. Czy w tym wypadku zamiast pustego gadania nie lepiej byloby zabrać sie wspónie $z$ cala organiza-
cia partyina i aktywem miej cow partyma i aktywem mied
scown do roboty? A ilé to mamy wypadków, A nasi towarzysze mówiá o obnizce kosztow, o lepszej ja-
kosici produkcji, o potrzebie kości produkcji, o potrzebie
unrawy kukurydzy, o potrzeunrawy kukurydzy, o potrze-
bie wzorowego prowadzenia przez siebie gospodarstw, ale
mimo to nic sie nie mmienia mimo to nic sie nie mmienia
$\mathbf{w}$ ich pracy, postepowaniu, mimo to pod żadnym waględem nie daja oni dobrego, przekonywajacego pryykladu bezpartyinym. W tych wypadkach równiez mamy do czy-
 nem.
Podobnie można by mówićc o czesto niemoralnym $i$ niezgodnym z idenlogia, i zasadami narili postepowaniu niektó
rych aktywistow i dzalaczy rych aktywistów i dzialaczy
jezell chodzl o ich zycie prywatne $i$ rodxinne.
Wniosek jest jeden - przeJawów i wypadków dowodza-
cych sprzecznosci miedzy slowem a czynem tolerowac nie powinno sie. Te sprawy trzeba moeno uwzglednias w praczej, wskazywac na szkownwośc tego rodzaju postepowania i gruntować wśród naszych towarzyszy i aktywu
pelne przelkonanie, że každa pelne przekonanje, że każda
propaganda poparta musi byó propaganda poparta musi byo
cyynem, ze lch wlasna postawa decyduje bardzo powaz wykonaniu przez masy pracujace wszelkich ogólnopaństwo wych zadań.

WARSZAWA (PAP). 17
bm. przybyla do Warszawy bm. przybyła do Warszawy czechoslowacka delegacia rzadowa, ktora wezmile u-
dział $w$ obradach komisji
 zobowiqzania produkcyine
mieszanej dla podpisania pla nu realizacji umowy o wspot
pracy kulturalnej między Polska Rzeczpospolita Ludowa a Republika Czechoslowacka na rok 1956 Na czele delegacil stoi minister
ry Vladimir Ludw:z.
Delegacie witali na dworcu: sekretarz generalny Komitetu Współpracy Kultural nej z Zagranica ambasador J. K. Wende oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Obecni byli przedstawicle-
le ambasady Republisi Czele ambasady Republiki Cze-
choslowackiej w polsce.
mysku Gumowego „Dębica" w Dębicy, rozszerzając swe zobowiazania zawarte w umowie zakładowei, postano Wila wykonac ponad plan (opon i dettek). Z okazji II (opon i detek). Z okazji II
KPE, podwyższyła swe zobowiazanie o 4.000 kompletów. Odpowiadając na apel CRZ' wzywajacy do peinego przedterminowego wykonania zadań ostatniego roku planu 6-letniego, załoga te-


#### Abstract

mistizern jest Franciszek Falenta. Oddział ten przodu e tak pod wzaleder jater ciowego jak i ilosclon jakoskonywania produkcij. wodem tego jest fakt, że w kaddym miesiacu na zapla- nowane 95 proc. $\begin{array}{llll}\text { I gatunku, osiaza } & 98,5 & \text { i } 99 \\ \text { proc. Od poczatku roku } & \text { do }\end{array}$ dnia 14 bm . mioda zaloga te goz̀ cdazialu wvkonała 16.513 dettek ponad plan, a plany miesięczne przekracza syste matycznie, od 8 do 10 proc. Warto tez podkreslit, ze w okresie 9 miesiecy br. załoga ZPG "Dębica" obnizyła koszty własne o $1,534.000 ~ \& ~$


 goż zakładu postanewila wykonac roczny plan do dnia planowo w IV kwartale br 2.000 kompletów. Do dnia 14 października br. załoga wykoneła 11.376 kompletów. cji zobowiazań zasługuje od dzial produkcji detek, gdzje
## Otwarcie

 Wystawy Plastykl
## Rzeszowskiel

W dnlu 19 października br. w salach Okregowego Muezum Ziemi Rze szowskiej (ul. 3 Maja) o godz. 12 nastapi uroczy-
ste otwarcie Wystawy Pla styki Rzeszowskiej. Na wystawie reprezentowane będą: malarstwo sztalu gowe, grafika i projekty scenograficzne.


## ZWIEYSZYYĆ dospow ZIEMNAKÓW I İTWCA

(r) Kilkanascie powiatow mody takie jak Binarowa, $w$ wojewodztwie rzeszow- Rzepiennik, Łosie $w$ powie-
skim zostalo zwolnionych od cie gorlickim, Brzeziny \& Ma skim zostato zwolnionych od cie gorlickim, Brzeziny i Ma miarek $i$ odsypow po wyko- ta $w$ powiecie debickim czy
naniu obowiqzkowych dostaw Pelkinie, Wiazownica, Ciesza zboża w 90 proc. Nie powin- cin Wielki $w$ jaroslawskim. no przysianiać nam to faktu, że częsc powiatów ciagle nie może dobic do 90 proc. Po-
wiaty debicki, gorlicki i jawiaty debicki, gorlicki i ja-
rostawski wykonaty dopiero plan dostaw zboża w' 80 proc. planu opóżniaja poszczególne gromady które zalegajq zna cznie $z$ dostawa zboza. Aktyw za mato zwraca uwagi naigro


## Ronierencja powiatowa PZPR

## w Strzyżowie

## (p) W dniu 16 bm. w sali Domu Kultury w Strzyzowie obradowała II powiatowa kanferencja sprawozdawczo- wyborcza PZPR, w ktorej udzial wzieqo 100 delegatów z terenu i miasta Strzyżowa. W obradach konferencji u- czestniczyli również Zwierchanowski - czionek egzekutywy KW PZPR, tow. Morawski - instr. Wydziału Oświaty KC PZPR oraz pracownicy KW tow. Rolek tow. Wnek: <br> Nad referatem Komitetu Powiatowego, który wygłoPowiatowego, który wyglo- sil I sekr. KP tow wand sil I sekr. KP tow. Wanat, i nad sprawozdantem Komii nad sprawozdaniem Komi- sji Rewizyinej dyskutowalo Sj1 Rewizy.nej dyskutowato 17 towarzyszy. w dyskusii glos zabraí również członek egzekutywy KW tow. Zwterchanowski. <br> W drugicj czesci obra konferencja dokonala wybo ru nowego Komitetu Powiatowego w składzie 25 człon- ków, $7 \begin{aligned} & \text { zasteppow, } \\ & \text { Ko }\end{aligned}$ Ków, misji Rewizyjnej oraz delemisji Rewizyjnej oraz dele- gatow na Konferencje Wojewodzka. Nowowybrany Ko- mitet na swym pierwszym mitet na swym pierwszym plenum wylonil egzekutywe, Wanat Józef Warej weszli: Leon Wanat, Jozef Warchol, Lud- wik Miklaszewski, Kazimierz Zawislak, Emillia SzkodziñSka, Aleksander Slabik, MaSka, Aleksander Slabik, Ma- rian Samborski, Zenon Motyka i Kazimierz Mularski. I sekretarzem KP wybrany zostak tow. Wanat. Sekreta- rzami KP zostali: tow. Warhol i tow. Miklaszewski. <br> Obradom konferencii prze <br> 

(r) W pow. sanockim do kiszenia pasz (zwłaszcza kuku
rydzy) przystadilo w tym rorydzy) praystapilo w tym ro
ku o wiele wiécej spóldziein produkcyjnych niż w latach ubieglych. Wystarczy powie-
dziec, że takje spódzielinie dzieć, że takje spółdzielnie
jak Jurowce, Czertez, Zahujak Jurowce, Czertez, Zahu-
tyñ, Dabrowka, Kostarowce, tyń, Dabrówka, Kostarowce,
Nowosielce, Besko i Morochów zwiekszyły powierzchnie zasiewu poplonow prze-
znaczonych do zakiszenia w silosach średnio o 20 proc. stosunku do 1954
W Juroweach zakiszono juz 300 ton zielonej masy, zaś w Czerteżu okolo 40 ton. Spóldzielcy $z$ Czerteiza zakisz
jeszcze do konca tego tygod jeszcze do konca tego tygod-
nia około 70 ton zielonek nia około 70 ton zielonek.
Spóldzielcy w Besku zamie-

Wacja $z$ dostawami żywa. Weżmy dla przykładu kil ka powiatow. W powiecie de zywca osiagnal cyfre 62,7
p
Znaczne zalegiosci posiada
ja poszczególne gromady' $w$
powiecie gorlickim
Lipinki
np.
7.152 kg. a
Sniet
Lipinki -7.655 kg
$W$ powiecie tarnobrzeskim zalegoosci podobnie ha-
muja wykonanie planu. Zale gaja $z$ dostawami i zywca radni a nawet seksetarz organizacji
rzaja zakisic 300 ton, w Dabrowce - 220 ton, w Zabłotcach - 100 ton, w Kostarow
cach - 220 ton, w Zahutyniu cach -220 ton, w Zahutyniu
-110 ton i w Nowosielcach - 100 ton.

Warto pochwalić przewodniczacych spóldzielni tow.
tow. Fedoreńke, Zablatnego tow. Fedoreńke, Zablotnego,
Starosolskiego i Berbeke, kt Starosolskiego i Berbeke, kta
rzy docenili korzysci plynace rzy docenili korzysci plynace
$z$ silosowania paszz. Warto tez postawić innym za przykłac agron
sko Wolwowicza, Niemea i Bialecka oraz zootechników tow tow. Salomona, Burnatow-
skiego, Furdyna skiego, Furdyna i Penará
którzy umieli przekonać spó ktorzy umieli przekonać spó
dzielców o wartosci kiszenia kukurydzy, poplonow i in
nych pasz. nych pasz.
inż. Z. Kaspryyk
POM Sanok

## Mordercy i rahusie przed sądem


#### Abstract

    


 cznego planu dostaw zbo-
za. Ci chropi, którzy w 100 ża. Cl chłopi, którzy w 100
proc. rozliczyli sie ze sprzeproc. rozliczyli sie ze sprze-
daży zboża na obowiazzowe dostawy dla państwa moga
odtad mleć
zboże w mlynach bez sprzedawania mia rek i odsypów. Powiat luba
czowski osiagnięcia swe zaczowski osiagnięcia swe za-
wdzięcza przodujacym growdziecza przodujacym gro-
madom jak m . in. Wielkje i ¥ukawiec. Przoduja Eliasz Cienki slużyc może za przyklad należytej posta

Uczczenie pamięci 50 bojownikow PPR I GL zamordowanych przez hitlerowców
WARSZAWA (PAP). 16 pazdziernika 1942 roku,
odwet za akcje dywersyjne, hitlerowscy najeżdžcy powie
sili w Warszawie i w kilku miejscowościach podwarszaw skich 50 wieźniów Pawiaka Gwaronków PPR i zolnierzy W 13 rocznice tego bestial skiego mordu, ludnosé stollcy zlozyla hold bojownikom o wolność i demokracje,
składajac wieńce i wiazanki kwiatów na plycie pamiatko wei na Powazkach oraz stóp pomnika w Remberto-

Powiat Lubaczów zwolniony od miarek i odsypów
Pow. Lubaczów przekro-
czyl 90 proc

## „Jako żywo Edwarda Krempy nie widzialem"

Wi Zhotnikach, gromadzie a kilometrów przebywa Krempa - intintriktor oddziadu organizacyinego. Pre-
zyaium PRN w Micicu. Jak mnie poinformowal tow. Alddziatu organizacyinego Edvarda Kiempe wysłano do Zntnik bo - w gromadze tel. ...ie idzie wszystko
jak naley̆". Prezydium Gro madzkiei Rady
jakos narodowej
niezdarnie
gnspodaruje. Lekcewažy swoie zadania y Narcdowei Franciszek dy Nate a cay akety Franciszek
piomadz-
ko wiosennym okresie dobrej pracy coraz wyrazzniej asyp:a.
W wielu gromadach powia tu mieleckiego szercko dyskutuia chlowi nad proble-
mami IV Plenum, w Złotrikach cicho o tych sprawach A przeciè gospodiarze teijgro
mady maia wielkie mozilimady maia wielkje możli-
wosci wykorzystania rezerw produkcyinych o ile by rzetelniej spnirzeli na sposob
uprawy roli, wykorzystanie obornika, znojówki, kompo-
 solnie .,koncówki". byy przed trzema tyadnaz pray-


| Wygodnictwo |
| :---: |
| zapytacie Edv |
|  |
|  |
| wymszybko |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| tecrujce, mówiacej o. .sk |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
| ward Krempa wyro ciekawostek$z$ |
|  |  |
|  |
|  |
| miece nazwiska zalegaja z dostawami zboża, itp. |
|  |  |
|  |
|  |
| sjl rad narodowych, dzialalnosei poszezególnych organizacii maso |
| ch są o wiele b niej szczegolow'e |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| organizaeje masowe borykajasie |
|  |  |
|  |
| racinle ukiada prace? Rzecz jasna nle przekonywuie to nawet |
|  |  |
|  |
|  |
| zlotnikach. <br> Dlaczeno Edward Krempa |
|  |

## To ciehawe

| ersalna roslina |  |
| :---: | :---: |
| delie | - |
| gow | na t Kozılıina |
|  |  |
| tina. orozmlarach tej poty |  |
| amed lylko delcle zoblera |  |
| roku ponad 2,5 millona ton |  |
| eej trzcluy | A |
| strzech i jako karme | wiek osiagnal wzgle |
| 硡 | kroczyt 100 lat kycla. |
|  | 1 zix.). |
| many |  |
|  |  |
| liny ted | (b. w.) Moznosc |
|  | sztucznego desczzu zaprza |
| nẹ itp. Podjeqto juz das | od dzzls umysty welelu uczony |
| nat prodnkcjes karton | k |
| gaz | doniosla o tego rodzaju |
| stanie wielki | nych doswladze |
|  | wadzonych w Japonit |
|  |  |
|  |  |

## O sprawach, które , gnie wychodma nam towarzyseac ${ }^{60}$

mu pytanie odpowiedzi jakiej można by sie spodzie-
waci po imstrultorze orzanizacyjnym - działaczu i or ganizatorze pracy at
podnplecznej gromady? niipo prizyieidzie do Zict dzieleniu wystarcza.iacych in strulkcii prezydium zarnias m. omaw ać $z$ nimi najwa
niejsze spray wsi, o kt rych szerzej nóñiniej napisze rasiadt na stare: w Prezy
dium Gromadzkiej Rady N dium Cromadzkiej Rady Na
rodowej i rezem z pracownikami odrabia papierkow przygotowuje sprawezdania a od crasu do czasu czerpie drieje w Zintnikach , , dru-
giej reki". Raz czy dwa po chodzik po gromadzie, jedlaczn:e
nial ich nial ich do jak najszybszego wywiazanja sje z obowiaz
kow wobec panstwa - czvl no prostur poszedy do chłonych codziennych ich sprawach nawet w rozmowach
nie napomtnal.
Michat Kotula z Chrzasto wa zapytayy powiedzial nie widzialcm, ani tei nie sly
szalem, azehy Edward Krem szalem, ażehy Edward Krem
na odwienzít nasza wioske". to samo mowia zreszta mieproeciez mieliby mu wiele
do powiedzenia, co leży im na sercu.
Rzeczywiscie, pomyśleć tyl
 Bednarczykiem, Whadysławem Grodzikiem
nymi aktywistam
nymi aktywistami i ,szerenaprowadzilyby go na źródła niezadowolenia chlonów ze swotej rady, braku jednowszystkich organizacji politycznych i masowych we
wsi, braku scisłet wiezi wyborców $z$ rada? Zapewne tak, ale whasnie tego żywebylo w działalności Krempy. Nie wyszedl on $z$ apłotkow czesto nie należacych do nie
go prac biurowych wheydium Rady, nie poszedr w teren by bezposrednio tam a nie ze slow drugich ustalie pryyczyny kicpotów w Zlotmikach. I diatego tow. Krempa nie potrafil odpowie
dziec jakie widzi srodki ziec jakie widzi srodki więzi rady z ludnoscia
o trm dowledxiatby sle od ludai
 si sie to zycie najpierw do brze poznat. Nie bez zwiaz
ku przvoominam on ku przyominam ofymo Krempy. Bowiem jes!li przy jechal do Zlotnik z zadaniem niesienia pomocy miejscowe radzie, aktywowi gromadz kiemu, wszystkim chłopom w koordynowaniu wysiku ne życie naszei wsi szym i qamozniejszym, ciec, czym chiopl żyia, co ic nurtuje, co im lezy na sercu mi musiałby naprowadztc go z. Chrzastowa, a do wszyst-
kiego z czym władza ludow wychedzi nanrzeciw wis Wnikliwa analiza nastrojó w tym środowisku pozwol
laby mu zrozurniec iz jest tol nastepstwo wzmożonej aktywności kułackie
Rzeczywiscie niedaleko by musial szukać, by znalezic
glownych jej ,,autorow". Jóglownych jej, ,ataror, szego ogrodu owocowego Adama Glodrlka i Tadeusza Kiego za - pracujacych niego za marnym wynagro-
dzeniem. - Wieczorami gos ci u siebie $w$ domu caly za-
step kumotrow, a to Jozzefa
Krempe Stanislawn Markow skiego i innych, ktorzy w ta jemnicy przed wsia naradza ja sie jak dzialać. Ba, ich
działainość nie ogranicza sié tylko do odradzania chlooom dla nauczucieli. Zanim plctka mówiaca o . niechybnvm zmuszaniu chłopów pizez
wladze powiatowe w przysziym roku do wsterowania do spóldzielni produkcyinej obiegla cala
poczes, mósuili
pot tych kach" znajomi i najbliz̀si Flura. Od nich tokże wy-
szed\} wniosek: nie ma siè co tarać ouykortystywande możliwosel produkcyJnych w cosoodar moywhaineg szlym roku na pewno whadze powiatowe, "na sife" wez ma mieszkancow chrzastoprodukcyjna.
… ludzim dowiedzialby sie od ludzi tow. Krempa gdyby
towa.
Nie koniec na tym. Chiop
powiedzteliby, ze nie darzs specjalnym zaufanien sekreByzia. On to bowiem glosi, iz jedynym slownym gwaran tem wrrositu wydainosclz ka
u chlopów indywidualnych u chlopów indywidualnych jest pomoc panstwa, a walke zerw produkeyjnych uważa za sprawe , nieistotna". Zrotarza GRN bynammiej ni sprzvia umacnianiu zarffania chiopow do swojej rady, bo przeciez nie wszyscy podzue laia zdanie sekretarza. wszystikich przyczyn, któr praed chwila wymenizem Zhotniki, gromada przed kil Ku miesiagcami sprawnie rea
lizuiaca swoje założenia go spodarcze, beryka sie z trud nościami, nad zdrowa inicia cow Zlotnik bierze góre wi ra w kułackie plotki.

## Instruktor - to dzuatacz

Thiward Krempa spedzi\} kach, poświécajac czas zbieraniu cickawostek,
sfuchaniue relacii (z drugich
rak) opracowywaniu sprawo rak), opracowywaniu sprawo
zdañ, nierzadko wykon wa niu zadań należacych wyłacz nie do pracownikow rady nie do pracowniko rady
Czyli po prostu nie wywia-
zywat sie ze swoich zadain zywał sie ze swoich za
dzialacza 1 organizatora dzialacza 1 organizatora.
Rozwińmy te myśl, Rozwińmy te mysl, po
slużmy sie przykiadem. Edslużny sie przykiadem.
ward Krempa nie licząc dru gorzednych ciekawostek stwierdyit, it komisie rad na rodowych w Zlotrikach o-
statnio oslabily swa statnio oslabily swa prace,
rzadko zbieraja sie, a orgarzadko zbieraya sie, a orga
nizacie polityczne i masowe nizacie polityczne i masowe
bynajmiei nie troszcza sieo stare zaciesnianie wient wykuleja itd. Stwierdzil i na tym kon:ec. Tak nie poste puje dzialacz. Powinien by przecié s
wiazania.

- Wninski można sprecy zowac krótro: Edward Krem pa stanowczo powinien po-
stawict na obradach rady gro madzkiej sprawe niewlaściwe po mosteppowania Francisz ka Pyzia, szkodliwosic jeg sunek do służbowych obo wiazkow - te glowne przyczyny braku zaufania chlopow do sekretarza Gromadz
kiej Rady Narodowej. A nie ograniczaé sie do pouczen ob Francisem mówiac mato nu tecznych i waskiej dyskusj
w gronie czlonkow Prezy dium oraz kilku radnych. da Krempy bulo zwrócenie uwas na cpieszalstwo 1 nie sumienna postawe niekto rych radnyck jak np. Anto nisgo Duszliewicza, Wilso wej, Stefanka, Toczlka przewodniczaceso komisji fi-nansown-budzetowej. Ich po
stenowanie powinna omowic gremadzka rada, chlopi po winni zdać sobie sprawe do knọn maia pretensic aa brak kontroli budżetu gromadz kiego, żólwie tempo napramaia dadać wyiaśnien itd.
oczwiscie w szerothe
tysau sji na tematy bietacel sytuacji gromadzle czy to na zebraniac wiejsidrh, czy w indywidualnyc wszystkie organizacje polityczne 1 masowe, a szcresbonine organt
$z 3, \mathrm{c} j \mathrm{a}$ party fna. Ich pethy udzlal w dyskusjl mogiby tow. Edwar Krempa zapewnle poprzez bez
noáretinia rozmowe $z$ bezparty poárednia rozmowe $z$ bezparty
nyml zSL-owcaml, stale konsul tacje i uwazi. ocaywitcie przede wezystkim chodz!oby o oczysz czenie atmesfery biernofei, sam uspokojenfa w lonle samef orga
nizacil partyjnej czy kola zst-u. Ożywienie wśród chłop stwa rozmów, dyskusii, ta
kich jakje mialy m:ejsce je szcze wczesna wiosna br, ostro wyłoniłcoy naiważniei
sze problemy snewe wydainosci $z$ ha, mo żliwosci wykorzvstania re zerw nrodukevinych.
Dla Edwarda Krempy, Gro madzkiej Rady Narodowej wszystivich organizaci1 polltocznych, $z$ ktorymi tow
Krempa by w stalym kontakcie otywienie rozmóvy zrotnikach wsrod samych chlopów na temate gromady kaiorskigo natarcia demas ka bzdure. czy to mówiac ,o bezsensowności walki wzrost wydaincści" czy
woinie itp. Przed. woinie itp. Przed oczami chlonow winna stanac praw jakle kowleraia te bzdu Zrozumiale. odwołanie si do szerokich rzesz chłopów Zlotnik by oni mowili i de cydowali o snrawach ws!
nodbudnwaloby autoryte Gromadzliej Rady Narodo wej. Badźmy pewni, ruszyły by przedsiewriecia w groma drie, lepie, by , poszy o obo
wianowe dostawy, a tow. Edwerd Kremna mortby po wrócić do Mielca z noczu-
ciem dobrze spelnionego obo wiazku.
czna produkcja celulozy w Rumuall. Konstruktorzy rumut-
scy pracuja obecnie nad proto- nego clecia trzciny blotntej. W dotychczas rosilina zajoule nienawem poczesne mielsce wi gospo-
darce narodowed Rumaunii. (Wo darce narodove

Statystyka deugowiecznosci (b. W.) W kartctekach Insty-
utu Biologli przy Untwersytecle im. Gorkiego w Charkowle w
 Zwiazku Radzieckim, których
wiek osiagat wzglednie przekroczyt 100 lat zycia.

Whrod tych fenomenów wy$15 s$-letriego Charara Kauta Abchazfi oraz 143 -letnlego Mmech muda Ejwazowa z Azerbejdza-

## $B^{2 r}$ wach zetempowskich sly szelismy takie slowa: "To- warzysze, diaczego nigdy prasie nie ma naszych glosów, dlaczego nie piglosów, dlaczego nie pi- szecie na temat naszej orgaszecie na temat naszej orga- nizacii a stać was przecież na tn". Zachecona w ten spo- sób poswlecam ten artykut sprawom, ktore, jakby wyra zil sie $k$ tos $z$ "aparatu, ,nie wychodza nam towarzysze". wychodza nam towarzysze". Organizacja ZMP winna zye w calym tego slowa zna- czeniu tzn. pracowac, wykonywac swoje najwatnleisze zadanie, jakim jest wycho- wanie mlodych ludzi na dobrych Polakow o nie urzedowanie polega



cować. aby zlikwidowac te
braki, kín braki, ktorych czesto jesz-
cze jest dužo. Wedy przesta niesz wypowiadać rózne myshi twoim zdaniem wielike, a naszym godne politowania,
wtedy będziesz mial szacuwtedy bedziesz
nek, autorytet.
nek, autorytet.
Tak, to sa sprawy na $p$ zór brahe ale moim zdaniem bardzo ważne i warto zasta-
nowić sie nad nimi zurłasz nowić sie nad nimi zurlasz-
cza teraz przed konferencja cza teraz przed konferencja
wojewodzka ZMP. Tacy ludzie, którzy nieumiejetnia nasza praca kieruja przyczymana sie co tego, yucze sia powaznie, że robimy wroze nie staruszków. ludzi znudzo aych, osemiaych, sztucznych ganizacii to w dużcj mierze zorg sle wielkiej, przepiłnicne Eloganami mowie zetempow ca, nic $z$ tego nie rozumie
mysti: ,dobrze, ze ja mam mysti: ,dobrze,
7 tym suckóje. ja mam waystikizh przeiaw sie tych scmóvstwa, bezqusznosc burokracii, lekkiegn trakto gdy caly nasz wysitck wiogdy caiy nasz wysitck wio-
tymy w to, by stale codzien nie wytuwne miode silne cha rektery, gdy staniemy si
duchowymi przywodcami ca reso micdezo pokolenia, wte dy młodziez berzie sie d nas garneta, crganizacja na
sza stanie sie silna.

Stanislawa Styc

## Phala rzecz

ale wstyd.. Gdy ci czegos potrzeba idziesz do skestepu i kupupujesz Ale sprobbuj kupic $w$ Rzeszo wie taki zwykly towar - te ta giowie stawat Przekina tem sie o tym ,na whasne
skorzeí. Od kilku juz miesie cy co pare dni informowatem sie $w$ sklepach $z$ materi Mami pismiennymi na ul. Maja, na Mickiewicza, na
Lwouskiej - czy jest i kiedy bedzie tektura. Odpo viedźz zawsze byla jednakowa: nio ma.
Az wreszcie 13 pazdzierni ka w sklepie przy ul. Micki wicza 15, zobaczylem pake ar slatem sobie - nareszcie! Czy moge kupic? - pytam Niestety nie -odpowiada mi
sprzedawczyni, bo nie ma je szce ceny, bo nie wiadom sta niech pan przyjdzie ze szta.
tro.
X. 5 milem „jutro" tzn. 14 X. 5 minut po ósmej byilem
ju̇ na miejscu. Ale na prozno. Tektury ju̇ nie byto Gdzie sie podziata? Któż to wie? Chyba tylko sama sprze
dawczyni, która stwierdzitc minut sprzedata". W ciagu Cos to - nieprawdopodobne Czy czasem nie powedrowal ona (tzn. tektura) do magazy nu by poczekać na jakiego li nawet nie - to czu jed nak kierownictwo sklepu nie powinno sie
szy przydziat?

# Pawieści klasyków rosyiskich <br> śplewniki radzieckie telementarze znikaty wprost z pólek 

## Zapewnić nauczycielom oifpowiodnie warunki bytowe

W trosce o wychowawcós
miodégo pokolenia -- nauczy cicli pracuacych na wsi -
Rada Ministrow wydala roku 1952 specjalna uchwa fe, zobowiazujaca prezydia niego zapewnienia warunkóv bytowych, a w szczególnośc zabezpieczenia miesskán dla nauczyciel., zapewnienia bez platnego przywozu i przydzie
lenia odplatnie opału, dostar enia odplatnie opału, dostar hp. do lekarza itp. Jak uchwaie te realizuja
ady narodowe w gorlickim? W przeważajaçej czésci postanowienia. tej uchwaly sa
realizowane. Umowy o mierealizowane. Umowy o miey podpisane-i nauczyciele na ogok otrzymali należne im
bezpiatne mieszkania. Najlebezpłatne mieszkania. Najle-
piej do spraw tych podeszlo Tściu Gorlickim Snietnicy, problemy bytowe nauczy w tych gromadach zostaly na leżycie rozwiazane. Niemnie jednak sa jeszcze wypadk
dośe obojetnego stosunku do ose obojenego stosunku do prez. GRN. Np. w Gladyszowie przeznaczony budynek na mieszkanie nauczyciel kkie zostal przydzielony agro nomowi. Opału tak dla szkodostarczono. Podobnic jes Janisowej i w Olszynach. Problemy mieszkaniowe dla nauczyciell, wspomnieliṣmy, nié zostaly rozwiazane pomyślnie we
wszystich wsiach. W wyskitncj nauczycielkom ode brano mieszkania, mimo ie zawarly umowe o mieszk nie, która nie zostala im wy powitdziana. Do dzisiejiszego
dnia Prezydium MRN w Bieczu nie przydziclito mieszka

## Uwaga korespondenci powiatu

radymniańskiego
W dniu 18 pazidziernika br.
Stu Powlatoweso PZFR $w$ Ra-
dymnio odbẹdzie sle powiato
, narada korespondentow.
bycie zywrocone na miejscu.

Dzlan Korespondentow
obotniczych 1 Chlopskic

Przyjaźni Polsko - Radziec stef wzrosto wśrbd spoteczen stwa naszego wolewództwa zaintecka wanie literatura r ilosé ksiażek radzieckich ty syjiskich sprzedanych na sto skach ulicznych, szkclnych zakładowych.
Z beletrystyki najwiekszym powodzeniem cieszyly
sie dzieła klasykow rosyjsie dzieła klasykow rosyj
skich. zwlaszcza: Czachowa Tolstoja, Turgieniewa i Gor kjego. Poszukiwane byly
równiez interesujace powie-

## W Rzesxowie

uruchomiono

## Zaoczne Studium

Nauczycielskie
Celem umożliwienia nau czycielom szkol podstawo
wych uzyskania dodatkowych kwalifikacji uruchomiono Rzeszowie 3-letnie zaoczn studium nauczycielskie
Obejmuje ono nastepujac
kierunki studiow: filologi polska, matematyke z rizyk geografies z
dziernika rozpoczela się 1 pa nym. Studium pozwolin wiep lom ukoñczyć niepełne wyższ studia bez odrywania sie o pracy zowodowej.
nia dla kierownika szkoły Grudne Kepskiej.
wielu prezydiach GRN troske o należyte zaopatrze-
nie szkoly i nauczycielstwa spycha sie na Wydzial Oswi ty Prez. PRN. Np. w Glady go Prez. GRN stwierdzil, że jego szkola nic nie obchodz gdyż nie ma dzieci, które uczeszczalyby do niej
szcze $\quad$ owdzie spotkać sie je szcze mozna z takim twier dzeniem, ze nauczyciel
by wszystkiego- żadali,
gromadzie chca". Z tym nie mezina zgodzic, bowiem wielu naucyycieli, jako radni gromadzcy, aktywnie pracuje. Tylko
trzeba im ku temu stworzyć odpowiednie warunki

Młodziez TPM w Dębicy zebrala 2 tony chmielu

Z poczatkiem października br. na plantacjach chmielu
w PGR Zawada pow. debic kiego zakończyła sie debic zbierania tego cennego surow ca przemyslowego, poza pracownikami wspom nianego gospodarstwa wziełła rownież udzia! mlodzież szk6
srednich w Dębicy. Ucznio-

Z pitkarskich botsk Podkarpacta

|  | LZS Miejsce Ptastowe 19 | stowe 5:0 (3:0), LZS zagbirz |
| :---: | :---: | :---: |
| zegrano | Sparta Lesko $191835: 35$ | dowlant |
|  | Kolojarz Stroze , $181531: 47$ |  |
| ch | Lzs Ropica Doina |  |
| nie doszly do skutku. LzS R | LzS Zarszyn 18 | Lzs Zagorz |
| dea Dolna me wyjechata do | KS Potok Turaszowika 191 | Unia Krosno |
| Krajowice, oddajac punkty | 208 | LzS Miejsce |
| deverem. Rowniez spoty |  | Budowiani Sano |
| S Zagorz - Start Rym |  | Stal Sanok |
|  | no ostatnie weryfikacje, na sku- | Lzs zarszyn |
| nia przez Komisje Dyscyp |  | Sparta Leako |
| KF Krosno |  | Górnik Sanok |
| strzostw zespolu Startu za divu | Plastowe zawodnika Tadeusza | zachodnia: Ks |
|  | ego, usuriepteg | - KS Potak Turaszowka 3 |
|  | zed | LuS Ropica Dolna |
|  | rszy - Kole | olejarz Strote 5:2 (1:2) |
|  | rszy - Kole | olejarz Stroze 5:2 (1:2) |
| nik | ne |  |
| k Jasło - Lzs Miejsce Pla- |  |  |
| kS Potok Turaszowka 3:0 (2:0). |  | tabela |
| I |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Ks Kra |
| T |  | Sparta Jasto |
|  | (1:1), | Kolejarz Stroze |
| rnik Jaclo 18 | ta Letko 4:2 | LzS Ropica Doi |
| 2s Zagorz |  | uraseó |
| Krayowice |  | - Jabio |
| J |  |  |

autora Obruczewa, oraz liry ki wspólczesnego poety ro syjskiego Briusowa. narodow zainteresowaniu kultur czy fakt , rozkupvwania spiewników "ukraińskich dziel Mirnego.
Wśród najmłodszych czytel nikow wzbudziła nielada sen sacje bajeczka —rozkladan
ka pt. „Dziad Mroz" W prze ciagu zaledwie kilku dni roz chwytano aż 200 jej egzemplarzy.
500 egzemplarzy ,Bukwa ra" sprzedanych w ciagu mi siaca dowodzi znacznego z8-
potrzebowania tych podreczrilków wśród młodziézy szko nej. Pracownicy reszowskie
WSK i studenci WSI zakupili juz w tutejszej ksiegarn! kowych i popularno nau wych wydawnictw technicz nych.
Wstród atrakcyjnych arty

## Polepsan sie

 opiska lekurska na wsi rzeszowskiejlzby porodowe oraz kilka dziesiąt punktów lekarskich 1 dentystycznych, obsiugi wanych przez okoko 500 le-
karzy i blisko 200 dentys tow, znajduj
Poważną role w niesieniu pomocy lekarskiej ludnosci wsi rzeszowskiej odgrywaja również ekipy lekarskie, kió re wyjeżdżają do wsi najba dziej oddalonych od placó wek slużby zdrowia, gdzie
przeprowadzaja badania lud przeprowadzaja badania lud ności i udzielaja porad
Szczególnie serdecznie ekipy te przyjmowane są prze mieszkanców wsi w takic powiatach, jak Ustrzyk których sieć placówek sluz
by zdrowia jest rzadka.
Aby polepszyć opieke lekarską na wsi rzeszowskie jeszcze w tym roku przybe karzy oraz blisko 90 karzy oraz blisko 90 dentys
dzie rzeszowska ksiggarni wydawnictw radzieckich
przyciagaja klientow ozdobne plytki patefonowe. zaop trzone w nuty, tekst, a na-
wet zdjecia kompizytora wet zdjecia kompczytora.
Sprzedano ich dotychczas 90 sztuk, a kupujacy nadal pytają o swoje ulubione pio senk1.

## Jest lopiej, ule wszystkieqo jaszcze nie zrohiono

| W okresie od 1 stscznia do 20 ubm. do referatu skarg $i$ zażaleń Prezydium PRN w Gorlicach wplyneto ogokem 981 skarg i zazàleń taçznie z interwencjami $z$ prasy. <br> Z cyfrowej analizy wniesionych skarg wynika, że naj czyli prawie 30 proc. dotyczy obowiazkowych dostaw, dales ida sprawy gruntowe - 154 . Sa to rożnego rodzalu spory drogowe, graniczne, klasyfikacja gruntow itp. Dalsze: 54 zażalenia w sprawach mieszkaniowych, 39 - przydzialu materiałów budowlanych, 69 - zatrudnienia, 32 - podat. kowych itd. <br> Prezydia miejskich i gromadzkich rad narodowych w tym samym okresie czasu przyjeły lagcznie 767 skarg ${ }^{\text {i }}$ szosei dotyczyły one spraw gruntowych, sporów sąsiedzkich, bądź też obowiazkowych dostaw płodów rolnych podatków. <br> W wypadkach napiywu po ważniejszej ilości skarg, jak np. w zakresie obowiazkono, by zażalenia te poworloWane byly faktycznymi nie- daciagnięciami danych prez GRN, lecz raczej pisane byly skania w trybie skargowym |
| :---: |

## pozytywnego i szybszego za latwienia. $W$ jednym

 wypadku Prez. PRN trykm to zazalenie na przew. Prez GRN w Binarowej, ktory ni właściwie. odnosil sie do pe tentów składajaçcych podani i odrzucal ye czesto bezpod padki takie nie maja ju miejsca w Binarowej. Wiele zotrzymanych skarg tak przez PRN, jak też MRN i GRN było słusznychprzeszlo 47 proc. Ale bylo te przeszio 4 proc. Ale bylo te
duzzo pozbawionych slusznosci. Tak np. ob. Katarzyna Woźniak z Libuszy zaliła sis na rzekomo niesiuszne ukar nie jej grzywna za zaleglośc
w dostawach i zadała zwrotu zaplaconej kary. Okazało si jednak, że wymieniona zost ła słusznie ukarana, gdyż posiadała wszelkie warunki do wykonania dostaw zywca
po ukaraniu jej, wyrownala zaleglości.
Stwierdzić trzeba, że jak kolwiek praca organów rad narodowych w gorlickim, je śli chodzi o załatwianie skarg
i zażaleń uległa pewnej i zażaleń uległa pewnej po-
prawie, to jednak nadal jeszcze nie jest ona postawio na na właściwym poziomie
Nadal sprawami tymi mało Nadal sprawami tymi malo
interesuja sie radni, którzy interesuja sie radni, którzy
nie pryjmuja skarg ludnozałatwiani


#### Abstract

Przemyska PSS dla swoich czlonków Przemyska PSS prowadz w zakresie pracy $z$ czlonka mi. W okresie lat ubieglych organizowane byly przez PSS rózizego rodzaju kursy na kóre z checia uczęzčzaly koblety czlonkinie PSS Ostatnio np. zostala urucho miona poradnia krawiecka w lokalu świellicy przy ul Sobiñskiego 2 (obok Prez MRN). Poradnia czynna jes każdego dnia. Porady udzielan sa z zakresu szycia, do- konywania wykrojow, odswie żania odzieży oraz umożliwie nia czlonkom PSS korzystania z maszyn do szycia i in- nych urzadzeń poradni kranych urzadzeń poradni kra- wieckiej. Wszystkie porady wieckiej. Wszystkie porady bez wzgledu na ich rodzaj bez wzgledu na ich rodzaj udzielane sa dla czlonków Powszechnej Spoldzieln Spożywców i czlonkin Ligi Koblet bezplatnie. M. s .


 lekciach szkolnych, przyczy nili sie w dużym stopniu' do chmielu.Na wyróznienie zasługuj nego niowie zebrali ogôem 2 tony chmielu.

Ażeby sytuacia ulegla dalszej poprawie PRN w Gor licach podjeło uchwałe, któ ra pozwoli wyeliminowas do
tychczasowe niedociagnieci i przyspieszy załatwianie skarg i zażaleń ludnosc miast ! wsi.

## Pracownicy poszukiwani

 lowka zapewnione.narciarskie. Ukaza s:e rownisż praktyczne skorzan torby podrożne teczki we na welnie oraz piekne we na welnie oraz piekne
kozuszki damskie i dzieciect ozdobione artystycznym haf lem ludowym Znaidzemy tu rownic
wszysikc co wszysikc. co koniacine do nia, a wiec: rózo mokelorow kapy z brokatu, tkane kilimy, firanki, serwety Iniane malowane w oryginalne wzo ry leżajskie oraz przeróżne ozdobne figurki, których wy-
konanie swiadczy chlubnie pomyslowoscl parzeszow skich artystów ludowych.

## Wiexdomeści $z$ gorlickiewo

Wrzesniowy plan obrotu towa
rowego wykonany zostal przez wsyystkle placowki handlowe w pow. Gorllckim. Miejsk1 Hande
Detaliczny wykonat swe plan Detaliczny wykonal swe plan
w 100,1 proc. Powszechna dzielnia spozywców whal a PZGS w 102,1 proc. Zrealizowanie z nadwyzka planu ourntu towarowego przez wsyystkie
piony, to dowód iz hindel piony, to dowod, it handel so
cjalistyczny colyz truje ludnose w artykuly powszechnego uzytku.

Ostatnio oddany zostar do uzytku punkt wezasowy dia dziecl pracownikow resortu yospo plenne. Wyremontowany i prze roblony budynek o 20 izbach
wyposazony zostat w wode wyposazony zostar w wode ble
żaca 1 swiatio elektryczne. zor ganizowanie takiego obiektu Wapiennem wplynie niewatpuli. wie wezonie letnim na na-
p?yw kuracjuszy cheacych pryw kuracjuszy cheacych ko-
rystac z kapieli borowinowych ktorych bozate zloza dotad nie-
wykorzystane Wapiennem.

W gromadzle Zagórzany uru chomiono produkeje rur 1 prze-
pustow pustow betonowych dia celow
melloracyinych. Spodziewas sie zatem nalezy, ze prace meliors cyjne w gorllckim dzieki tem

WYKWALIFIKOWANYCH MONTEROW c. o. i wod. kan. zatrudni natychmiast na terenie woj. lubelskiego, kieleckiego,
i rzeszowskiego Lubelskie Zjednoczenie Instalacji Prems slowych w Lublinie, ul Wesola 21/23. Wynagrodzenie slowych w Lublinie, ul. Wesola 21/23. Wynagrodzenie wg
Ukiadu Zbiorowego Pracy w Budownictwi

## Zawiadomienie

UWAGA: spómdzelnie krawieckie

w Olesinicy zawiadamia, de produkuje manekiny i praybory kra 1) MANEKINY krawieckie meski MANEKINY w rozm. od 46 do 51 cm w rozm. od 44 do 52 cm w rozm. od 44 w rozm. od 28 do 36 cm PRASULEC - rekawnik PODUSZKI krawieckie duże PODUSZKI krawieckie male SERKI (do prasôwania ramion) zamowienia kierowat pod adresem: SPOLDZIELNIA INWALIDƠW ,"ZGODA" w OLEENICY - Dolny Slask, ul. Waly Jagielloniskie 19. Wysylk dokonuje sie za pobraniem pocztowym $z$ doliczeniem kosztów przesylki, względnie platne inkasem.


Ogtoszenia drobne

## Zguby

> JASICZEK Edward, zam dy amatorskie wydane przez

## Rezolucja

Belgieskiego Komitetu Obroíców Pakajn
BRUKSELA (PAP).
Brukseli odbyło siẹ rozsze
zone plenum Belg! jskiegi Kicmitetu Obrońców Pokoju
które omówilo spra:ne wzmo żenia walki o pokói, redukje sil zbroinych i zakaz bro ni atomowej. W uchwalonei rezolucj: Belgijski Komitet Orronców Pokoiu wyraża poriziekowa-
nie tym wszystkim. ktorzy rzyczunil sie swa dziatalio scia do wyrażenia vogladow opinii publicznei domagaiacej sie rozbroienia I zakazu broni atomowei. Komitet nawołuje, by nie oslabiac wy
silków przed genewska kon ferencia ministrow spray zagranicznych czterach moarstw. Jesli opinia publicz da wyraz swym dażeniom, może ona przyczynif sié do

0 rozwiqzanie ukladu
USA - Islandia
 slandzka frakcja socjal-demo(parlamencie) wriosek orn zrewinaju 1951 r . między slandzim a amerykańskim w $\begin{array}{lll}\text { baz wojskowych } & \text { Amerykanom } \\ \text { na } & \text { Islandii. }\end{array}$ Motywujac ten wniosek frakcja podkresia, ze obecna sytuacia
powaznie sieq zmilenira
w pohia układu. Z podobnym wnios-
iem wystapiła także zjednoczo na partia socjalistyczna. Pártia
ta proponuje, aby rzad islandz$\begin{array}{ll}\text { ki natychmiast } & \text { poinformowa } \\ \text { rade atlantycka, } & \text { ze } \\ \text { Islandia }\end{array}$

NA ZACHODZIE PRZED KONFERENCJA MINISTROW SPRAW ZAGRANICZZNYCH CZTERECH MOCARSTW
Jedynie dalsze rozmowy i szczera wymiana poglądów bez gróźb stosowania sily mogq zapewnić polsojowa przyszlośé


\section*{Ze Zwiazkn} Radzieckiego | W. W. MACKIELICZ |
| :---: |
| MIISTREM ROLNICTWA | MOSKWA dium Rady Najwyise Persy manowa, W. W. Mackiewicza m.

ZSRR.
 PRZY AAE WICEPREMIERA
NOWEJ ZELANDII Moskwa (PAP). Agenc Tass podaie:
$17 \mathrm{bm} . \mathrm{N} . \mathrm{s}$. Chirusczow przyjay wicepremiera i minitra rolnictwa Nowei Zelannim rozmowe. $\qquad$
w , jakie poiawily sie po kon ech mocarstw, in wyrazzaig 1adzieie. Ze . iduch Genewy Azi przestawiciel: rade dsiluageych strumić ducha G: ${ }_{\text {Jewy. }}$
Jedynie dalsze rozmowy
zezera jzczera wymiana plygladow
bez grób stosowan moga zapewnic pokojowa

## francta

PARYZ (PAP). Snoleczeństwo francuskie wiaze duże
hadzieje ze zblizajaca sie se newska konferencia czterech ministrów spraw zzaranicinych, spodzjewaiac sle, ze
doprowadzi ona do dolszego doprowadzi ona do dolszego
osłabienia napieccia w stosun kstabienia napiecia miedzynarodowych.
W wielu miastrch Francij odbywaia sie wiece 1 zebra-
nia. ktorych uczestnicy wzynia. ktorych uczestnicy wzy-
waiz. rzad francuski, by przyczynil sie do pomysinego przebiegu konferencji geewskief.
Jak
akich
zeiajañ
prasa, takich zeiran odow? sie w
istatnich dniach w Marsyli. Ustatnich dniach w Marsyli.
Ucrestnicy
jednego
z nich wystosowali do premiera

## Strajki w Stanach Zjednoczonych

New Castle doszło 5 bm . do

 Wa Afryje Potnocnel. Na zdjeciu: Mtodziė̇ Paryiza manifestuje solidarnośc $z$ zot-
nierzami, ktơrzy odmawiajq wyjazdu do Afryki Pbtnocnej.
tygodn robotnikow "Perfect
Circle Corporation" 2 policia.
W W czasie walki 9 osob odinio
sło rany wion sko rany. Wobec rozszerzania siec strajku gubernator stanu
Indiana wprowadzil na terenie szeregu miejscowosci stan wyjatkowy. W New Castle
władze zarządzily godzine policyjna. Od zmierzchu du switu nikomu nie wolno prze bywać na ulicach patrolowanych przez wojsko i policje. Dnia 17 bm .44 tys. robotWestinghouse Electric Corpo tsinghouse Electre Corpo tórego haslem jest walka howe warunki umowy przedsiębiorstwem.
prawa odniesti maszyniści palacze 130 towarzystw kolejowych. Uzyskali oni podwyż
ke od 17 do 17,5 centa za go-

Erancji, Faure'a list, żada-
:ac, aby na konferencji genewskiei minister spraw za-
granicznych Francji .,wyraźgranicznych Francji ,wyraźnie opowiedzial sie za skule-
c.znym rozbrojeniem i bez wzglednym zakazem broni przy tym ,,żadnych wstẹp nych warunków".
"Co sie tyczy Niemiec stwierdzaja autorzy listu nozwolimy sobie przypomszośd naszego narcriu opowiedziała sie niedwuznacz-
nie za stworzeniem zdemiliaryzowanych. ziednoczonych Niemicc. ktore nie należałv-
by do zadnej koalicji woj-

## Plenum KC KP Chin

## W iach 4-11 paździer-

 nika br. odbylo sie VI (rozCentralnego Komunistycznei Partii Chin.Porzadek dzienny obejmowal dwa punkly: 1) 0
mówienie $i$ powziecie umówienie i powziecie u-
chwały w sprawie spobdziel czosci w rolnictwie, -
Omowienie i powziecie u chwaly w sprawje zwołania VIII Ziazdu Komunistyczej Partii Chin.
Ważne przemówienia na
plenum wygłosili czlonkoplenum wygłosili czlonko-
wie Biura Politycznego KC KPCh - tow. tow. Liu Szao tsi, Czou En-lai, Czu-teh,
Szen Jun, Pen Teh-huai, en Czen-i oraz Teng Siaopeng.
Plenum jednomysinie po spółdzielczosci w rolnic wie" i ,Uchwałe o zwolaniu VIII Zjazdu Komunistycznel Partid Chin. Ple
num uchwaliło podstawy utu spódziorco tutu spółdzielni produkcyj
nej".


- Henryk Birecki, ambasador PRL $w$ Wielkiej Bryt nii - Eugeniusz Milnikiel. W drugim rzędzie od le szawskiego - Manfred Lachs i posel na Sejm Jerzy


## Przemówienie delegata radzieckiego

w komisji ekonomiczno-finansowej ONZ
NOWY JORK (PAP). W debacie w komisji ekonomi czno - finansowej ONZ nad pierwszym punktem porządku dziennego - rozwó krajow slabo rozwiniętych-
zabral głos przedstawiciel ZSRR P. Kumykin. Oswiadczy on, ze problem
ozwoju ekonomicznego krajów słabo rozwinietych nur
tuje setki milionów ludzi jest jednym z najbardziej a tualnych zagadnien wspól go. Dyskryminacyjne ograni handlowej z ZSRR i krajam demokracji ludowej wił dalej Kumykin - wzmàgaja trudności gospodarcze
slabo rozwinietych krajów slabo rozwiniętych krajów że problemy zwiazane $z$ nor malizacja handlu miedzyna-
rodowego powinny rownie w przyszlości koncentrowac wage ONZ.
Przedstawiciel ZSRR przypomnial, że Zwiazzek Radziec
ki bierze aktywny udział w programie pomocy technicz nej ONZ. Wiadomo powszech nie - powiedział KumykinZe Zwiazek Radziecki udzielajac pomocy technicznej ni tawia zadnych postulatow podarczym politycznym,


## Dziennikarz <br> amerykański

- musinoiacía
w Niemczech zachodnich NOWY JORK (PAP). KOrespondent dzienika
York Herald Tribune
New
Na Bonn, Coblenz, pisze. ìe ge-
newska konferencia ministrow spraw zagranicznych czterech mocarstw. ."dbywac
sie bedzie w czasie wdy sie bedzie w czasie, gry u-
stosunkowanie sie Niemotow zachodnich do Stanow Zjednaczonych innych mencarstw czliwe iak rok lub dwa la ta temu. Niemcy zachodnie
beqda myslayy nie tyle o dobeda mvsleły nie tyle o do-
brveh stronach za warcia so luszu z Zachodem. ik o tym
czy sojusz ten pomnże ziednoczeniu ich kraiu". Nawiazuiac do podróży
Adenauera do Moskwy Cob lenz wskazuje, że, Niemcy a zachodzie byli zadowolen z przywrócenia kontaktów za
Wschodem". Korespondent dodaje, że .,wówczas (w cza Moskwie wizy Adenauera w głównych tematow komenta rzy był fakt, iz Niemcy zachodnie nareszcie uzyskaly
prawo swobodnego dzialania na arenie miedzynarodowej przestały byt iedynie pionkiem Zachodu. Wydarzeniom
tym - koñcz korespondent - towarzyszylo wyrézne ochłodzenie $w$ stosunlzu Nie-
miec zachodnich do Stanów miec zachodnich do Stanów
Ziednoczonych. Wielu obserwatrów zwraca uwage na

Francusko-niemiecka konferencia
w sprawie Saary BERLIN (PAP). W Bat N anahr (Niemey zachodnie) za onczyla sie dnia 16 b. tra. so-francuska, w ktorej wzieidzal ponad 80 usobista zachodnich i z Francji. Zachodnio-niemiecka agencja prasowa DPA donosi, z entranym problemゃm konprzy czym obie strony
dzily
sie, $i z$
zgo zucenia statutu Saary, naleìy podjać nowe rokowan
sprawie t $t$ go zagtebia ${ }^{4}$. Wedrug agencii United Petss, uczestios honferenc Saary prawdopodobnie zosta nie odrzucon stwierdza, ze "delegaci. francuscy utrzymuja, iz kanclerz
Adenauer i Unia Chrzescijan sko-Demokratyczna (CD) uprawiaja w sprawie Saary

## Peron

w nowei siedzibie





## Co przeszkadza rozwiązaniu problema rozbrojenia?


nowisko negatywne wobec sprawy powziecia uchwały o redukcii zbrojen i zakazie
broni atomowei. Przedstawi ciel Stanow Ziednoczonych przemawiajac w podkomisij przemilczał zagadnienie ko-
niecznoscr zakazu broni atonecznoscl zakazu broni ato-
mowej. Fakt ten nabiera szczególnego znaczenia, jeśli
uwzadedni sie okolicznosć, ze uwzgledni sie okoliczność, że USA stale nawoluia do stosowania na szeroka skale
broni atomowej w wynadku broni atomowei w wypadku
nowei woiny. Stanowisko we przedstawiciel USA w podkomisii usiłowal wytlu-
maczyć tvm. خe niemoخliwe maczyć tvm. ̇̇e niemoìliwe owanie skutecznych metod kontroli, metod które by pozwolity calkowic:e ujawnić material sluzazcy do produkcii broni jadrowej.


Przedstawiciel USA twier dzi, że kontrola i inspekcja rzekomo same przez sie za-
problemu rozbrojenia. Pod tym wzeledem solidaryzowal sie z niom równiė̇ przedstawarte est slowo .,kontrola"، eżeli uważa sie kontrole za cel sam w sobie. jeżeli nie runku rozbroienia : zakazu breni a tomowei? Co wtedy knntrolować? Każdy rozu-
mie. że takie postawienie sorawy nie rozwiazuje produie wyśnizu zbrojeń.
Jedynie wazechstronne pocii zbrojen is zakazu broni atomowei, i skutecznei konfroli miedzynarodowei tych poczynań połcizy kres wysci-
gowi zbrojen i Pralstyczne rozwiazanie proble:nu roziorojenia jest crawa nie cierpiaca zwioki ci artykułu. Narody nie chca pogodzic sie z trwajacym wy cigiem zbrojeń i zwiazaną z tym grożoa woiny atomo-
wej. Musza się $z$ tym liczyć wilkie mocarstwa, gdyż one rzede wszystkim decyduja pieczenstwa. Można i należy znaleźć droge do porozumie-
nia w sprawie realizaeji praktycznych poczynañ w dziedzinie redukcii zbrojeń i
zakazu broni atomowéj.

