## Peina realizacja uchwał

 podstawa własciwej pracy Wiesiacu lipcu br. odby-
lo sia Plenum Komitetu
Wojewódzkiego PZPR w Rzezowie, które przedyskutowalo dotychczasowe formy i me-pagandowo-agitacyjnej. W wy niku dyskusji i wymiany doswiaderen Plenum podielo uchwale zmierzajaca do polep szenia pracy masowo-politycznej i zalecilo szereg wniosków organizacyjnych. num Komitetu $z$ Uchwaly Plepodjetej na zebraniu plenarnym w dniu 28 lipca 1955 roku w Rzeszowie
"....Omówic plenumyższa Uchwa niach KZ KW na posiedzeOOP w ciagu wrzesnia POP ziernika w celu zapoznania partil 1 kandydatów oraz dla wraçgniecia wniosków do ow partii i bezpartyjnych...". Uchwala ta, Jak wiele in-
nych uchwal i dyrektyw parnym, z którym winni byé zapoznani w okreslonym terminie wszyscy czlonkowie i kan-
dydaci partij, zas instancje partyjne sa zobowiazane do
ścislego wykonywania zawarych w uchwałach i dyrektyNie ma potrzeby
te zgodnie $z$ zasadáa
centrallzmú

 tyeh zasad jest naruszeniem stasutu partil, jest wylamywaniem kach w nasyych instanciach powiatowych i organizacjach partyjnych? Wrocmy do przyPlenum KW lipes br Uchwata yos sie zesłana do wszystkich instanJest faktem, ze od slerpnia mamy okres szozegolnie intennizacji partynnych w ewwiàku IV Plenum KC. Ale cay to usprawiedliwdac Komitet Pozaniedbal realizacje uchwaly Plenum KW $z$ dn. 28 lipea w

## DZIS 6 STRON

Nown
RZESZOWSKIE

## Hasła Komitetu Centramnego KPZR

## zokazfi $3 \boldsymbol{B}$ roczmicy

Wielkiej Paidiliernikowej Revolucij Socialisistcznej

MOSKWA (PAP). Komite Centralny Komunistyczne Partil Zwiazku Radzieckiego oglosił hasla $z$ okazji zbliza-
jacej sie 38 rocznicy Wlel jacej sie 38 rocznicy wiel
kiej Październlkowej Rewolucji Socjalistycznej.
Pierwsze hasla glosza:
Niech zyje 38 rocznica Wielkiej. Pazdziernikowe
Rewolucji Socjalistycznej! kich krajach! Pokój bedzi zachowany i utrwalony, jeś-
li narody ujma sprawę zali narody ujma
chowania pokoju
ce i beda jej bronić do koń
ca! Umacniajcie jednoś naca! Umacniajcie jednose Braterskie dla wszystkich narodow wa czacych o pok $\delta j$, demokracje i socjalizm!
Bojownicy o pokój we
wszystkich krajach! Zwiewszystkich krajach!
rajcie szeregi rajcie szeregi
frontu obrońcow
przeciwko podżegaczom do nowej wojny, wciagajcie do do
tego frontu coraz szersz tego frontu coraz szersz
rzesze mas ludowych, badz cle czujni wobec knowań wrogow pokoju! walki o kój i pokojowa Ludzie pracy
kich krajach! Walczcie wszyst dukcje zbrojen! Zadajcie zadorowet I Innej broni masowej taglady! Niech energia atomowa sluży sprawie po
kofu'i postepu ludzkcsci! koju' i postepu ludzkcsci!
$O$ trwaly pokój i bezpie-

## V Krafowy Zfazd ZZNP

 obrad V jubileuszowego Kra
jowego Zjazdu Związku Zá wodowego Nauczycielstwa
Polskiego w dalszym clagu toczyla sie dyskusja. W obradach uczestniczyli
I sekretarz KC PZPR Bole sław Bierut, zastepca człon ka Biura Politycznego KC
PZPR minister szkoinletwa wyiszego Adam Rapacki, se kretarz KC PZPR Whadywodniczacego Rady Państwa Stefan Ignar, wicemarszalek Seimu Józef Ozga - Michalstwa - Aleksander Jusakle wicz I Stefan Matuszewskf minister oswiaty Witold Jaroslíski, prezes CUSZ Janusz Zarzycki, sekretarz CRZZ Artur Starewicz oraz Helenia Jaworska
W imieniu nauczyciell niemieckich pozdrowi uczestni delegacii niemieckiej Paul Ruhig, a w imieniu nauczy cieli francuskich - Maurice
Robin. Paul Ruhig przekazal na rece prezydium zjazpolskich - artystycznie wykonany w drzewie portret Karola Marksa. a Maurice Robin wreczyl album malar-
stwa francuskiego.

Wręczenie wysokich odzuaczeń państwowych
 go Nauczycielstwa $\begin{gathered}\text { Polskiego } \\ \text { praewoniczacy Rady } \\ \text { Aleksinstwa }\end{gathered}$
Zawadzki
udekeron


czenstwo zblorowe dla
wsystikich narodow europej
skicht skich!
Ludzie pracy Zwiaziku Ra-
dziecki dzieckiego 1 krajów demo kracji ludowej! Umacniaj cie nieustannte potege obo-
zu socjalizmu i demokracj zu

- socjalizmu $i$ demokracji
niezlomnej ostoi pokoju, rozwijajcie i umacniajcie braterska przyjaźń i wspolprace miedzy narodami na
szych krajow!
Braterskie pozdrowienia dla mas pracujacych państw demokracji ludowej: Polski,
Czechosłowaçj, Węgier, BuiCzechosłowacii, Węgier, Bul
garii,
Rumunii, Albanii Mongolskiej Republiki Lu dowej - ofiarnie waleza
cych o dalszy rozwój gospo darki 1 kultury narodowej
0 nieustanny wzrost dobro
bytu mas ludowych, o po
i zbudowanie socjalizmu! 2budowanie $\left.\begin{array}{c}\text { socjalizmu! } \\ \text { Braterskie } \\ \text { pozdrowien }\end{array}\right]$ dIa wielkiego narodu chir skiego, walczacego $z$ powo szeniem o piecioletniego planu roz szego piecioletniego planu roz
woju gospodarki narodowej o uprzemyslowienie kraju, io rozwoj spółłdzielczości rolnej, o zbudowanie podstaw socjalizmu! Niech żyje Chińska Republika Ludowa - potę
ne mocarstwo światowe! zlomna prze 1 rozkwita nit ca narodów radzieckiego
chiñskiego chinskiego - potėiny czynnik pokoju na calym świecie!
Braterskie
pozdrowienia dla bohaterskiego narodu Koreańskiej Republiki Lu Ciag dalszy na str. 6)

Dzień naszego województwa
Towarzysze z Hay Stalowa Wola moga jeszcze nudrohić zaleglości
 czanie norm. W wiekszoscl zo a nawet te sa realizowane a naw.
Nlestety sa 1 tacy robot
nicy, którzy podjawszy nicy, którzy podjawszy zo-
bowlazania, nie maja zamia bowlazania, nie maja zamia-
ru ich realizowac. Np. w wy gady: Makucha i Jaworskie

Nie zabraknie ziemniaków i owoców podczas fegorocznei zimy
zaopatrzeniu na zime dyrekcja MHD gnomadzi rezerwy

## KOMUNIKAT

## 14 W dniu 27 bm . o godz

 14 w swietlicy KP w Rze-szowie odbedzie sie odczy lektora K Niemiec na obecnym eta piét. W odczycie winn wziad udzial
raz aktyw KP . swych zobowiazan: St. Kraw
czyk, ktory w III kwartale czyk, ktory w III kwartale
br. wykonuje zaledwie 84
proc. normy proc. normy, St. Maczka, któ 1 inni.
Na nadroblenie zaległosci
pozostalo fuz nlewiele pozostało juz nlewiele czasu,
trzeba wiec zabrac boty $z$ podwójnym wysilkiem.

 kulami spozywczymi groma nie posiada już 9 ton owocow, a w najbliższym czasle nadejda nowe tran Nios 2abraknle té podczas zimy ma


ku, orzechów 1 kasz. Po raz pierwszy ukaże sie Wimprzediazy czuz wion pltny (flaszgram.

## Tysiqce gazeł kupuia dziennie <br> Tysiacee gazeł kupuią dziennie mieszkańcy Rzeszowa <br> (i) Około 41.391 egzempla rzy róznych gazet, dzienni rzy róznych gazet, dzienni- kow i tygodnikow otrzymuja codxiennie mieszkañcy Rze szowa. <br> Najwlecej gazet trafia do "Ruchu". Sprzedaż ich droga zwieksza sie każdego miesiaca. Obecnie kioski sprzedaja okolo 21.725 egzem we wrzesniu liczba ta wyno Wifrod gazet doreczanych przez listonoszy, loolporterow itp. znajduja sie przede Wszystkim gazety partyjne, czasopisma rolnicze, czasopisma rolnicze, popula

 no

## Dziśs w numerza:

f. missiriewska - walowie



## Walowie maiq trzech synów."

$0^{\text {tu }}$
toz 1 iestem $w$ Przedzelu.
Chciałam natychze brae sie do robaty - porozmawiać $z$ młodymi gospodarzami $\begin{gathered}\text { gromady, zetempow- } \\ \text { cami i } \\ \text { niezorganizowanymi }\end{gathered}$ cami i niezorganizowanymi...
w tym celu przecié przyie. chalam. Niestety zamierzenie moje $z$ miejsca wzietc W-Poczekecie paniusiud do wieczora to moze sie uda -
orzekła starsza koie eta, $z$ orzenka stersza
ktora
newiazaiam
pierws
$z$ rozmowe. ..Jakto
gneta nookojnie. Nasze chlopaki i dzirwuchy wracaia ze
Stalowei Woli dopiero czmro ku. A młodych. co s.edza na
hektarach trzeba ssukac twieca. Dzis takie czesy... Młodzieìv pachnie miasto, whes to dia nas starych - za koniczyla machnawzy reka.
Byłam troche niezatiownio
 matu bowifm potrzebowa:
wiés. Ale cóz bylo robíc... Tu
w. ckolicy Przeqdzela (pow'at Nisko) trudno chyoa o taka. Przedzelu. Trafiłam po kolel o Gromadzkiej Rady Narotarza organizacji partyinej do spóldzielni produkcyinej, do przewodniczacego koła
ZMP (na szczécie pracuje na miniscu. w DGRN) i do nrzo
duiacego chłopa "agroncma" ...Wieczorem sumowałam wale ciekawe problemy.

Niedaleko drogi tuz̀ za poamanvm płotem wznosi sie ledwie traymajace sie budwózu nielpd. Winać. że kiepski mieszka tu gospc-
darz. Owa zaniedbana zagro Niewicle lepszy widok pized stewiaja jego grunty (okoio
3 ha) ...samotne scierniska

## W odnomiedzi „Obsermatorowi \% Górek"

## 0 pewnym spolecznym czynie

 drogowym . ${ }^{W}$ spie nawie arsisulu, Problem drosovr nie wse win Rzeszowsklch" z dnia 22. IX. br.

Państwo nasze troszczy sie o polepszenie stanu naszych
dróg, jednak nie może jeszzóg, jednak nie może jeszkich potrzeb terenowych, Za leżne to jest mie tylko od
wysokcsci nakładow finanso wych, ale też od możliwości zaopatrzenia materialowe
możliwości wykonania mozliwosci wykonania sprzet. Niestety poza możliwościami finansowania ro-
bót drogowych, pozostaje wiẹszosé naszych drog gromadzkich, przewaznie gruntowych. Spoleczeństwo - lu nose wS: i miasteczek pragnie zaradz:c temu 1 na wła-
sną ręke (przy technicznej sna recke (przy technicznej
pomocy wladz drogowych)
podejmuje spojeczne czyny podejmuje spoleczne czyny
drogowe. Inicjatywa ta przy drogowe. Inicjatywa ta przy
nosi nieraz b. dobre rezul-
w beezacym roku np. na terenie naszego wojewodztwa wych drog o twardej nawierzchni, ulepszono $25,2 \mathrm{~km}$ oraz przeprowadzono konser wacje $24,8 \mathrm{~km}$ dróg. Wykonanie spolecznych ezynów ne. m . in. przy budowle 6 mo atow o laczned diugosel 204 mb.
Przebleg spolecznych czy-
now drogowych, a scislej mowiac - lokalizacja tych czynow w powiecie brzozowskim nie spodobala sie jednemu z czytelnikow naszej pseudon:mem "Obserwatora ${ }^{2}$ Górek".
"Obserwator z Górelk" po przedstawleniu stanu drog w kwestionowal celowosé budowy spofecznym czynem, Czy shusznie? Zobaczymy Zobowiazanie ulepszenia bieżacym roku jednego km drogi gromadzkiej Górki Strachocina, zostalo podiefte przez Gromadzka Rade Naroobowiaza iami solidaryzuia die wszycy miesztana to mady. Wyrazem tego jest to, ze wydobyli oni $z$ odlegle o 15 km rzeki Wislok i przywieźli na ten whaśnie odcinek drogi 160 m sześs. $\mathbf{~ x}$ wiru.
Lecz autor notatki nic o tym nie wspomina
"Obserwator z Górek" sluznie kwestionuie celowośc badowy drogi miedzy Górfaktycznie obie te miejscowasci leżăce $w$ odrebnych powiatach, nie są ze soba niczym zwiazane. Ale to tez
Swiadczy o tym, ze ,,Obserswiadczy o tym, ie "Obser-
wator $z$ Górek nie wie gedzie te roboty gromada zaplanowała i wykonuje. A za-
planowano jei buduje się na
odcinku wiodacym od drogi powiatowej Humniska - Ry Caly ciag tej drogi gromadzkiej nosi nazwe Gorki ki jest najbardziej zainteresowana ulepszeniem tej włas nie drogi, gdvż iest to jedy na i najblizsza droga aczaca
gromade z Brzozowem. Nastepnym odcinkiem drogi (be przez gromade Górki) jest droga wiodaca przez Jacmierz do stacji kolejowej w Zar-
szynie. Taks w
Taks wiec gromada Górk dową dragi do Grabownicy Staszenskiej jak chce tego
(prawdopodobnie kierujac (prawdopodobnie kierujac
się wyłacznie osobistym wzgledami) "Obserwator Górek".
Jeszcze jedna sprawa. Slanu drogowego Górki - Stra chocina jest wymikiem, jak stwierdzilem na miejscu, nie negatywnego ustosunkowania sie ludnosci do ,"planu" Górek" sadzi "O obseltywnych warunków.
Gromada Gorki podjeła sle ulepszyć 1 km drogi żwirem dostarczonym $z$ odlegiosci 15 km . Dowlezienie po-
trzebnej ilosci zwiru w $\mathrm{ra}-$ trzebnes llosci zwiru w ramach czynu spolecznego prze
rasta mozilwosci gromady. Poza tym nastaplıo opónienie robot spowndowane zlymi warunkami atmosferycznymi w br. oraz równoczesnym zaangazowaniem sie mleszkańcow gromady przy przy budowie szkoty mo opóźnienla robót gromada nie rezygnuje z budowy dalsza zwózkę zwiru i prz pomocy sluzby technicznej
Wydziału Komunikacji Drogowej Prezydium PRN w Brzozowie będzie kontynuować prace.
Mieszkancy gromady jedczesć robót zaliczono do obo wiazkowych świadczeń w na żeby, z uwagi na cieżkie wa ueby, $z$ uwagi na cieżkie wa
runki wydobycia í transpor tu żwiru, przydzielono pew na kwoté pieniężna na ten
Wydzial Komunikacji Drogowej PWRN powinien to uwzglednić i przydzielić donie materialów kamiennych Pozwoli to na przyspiesze nie robót i na szybsze rozwiazanie sprawy drogowe dla gromady Górki

Zdzisław Postepsk dz. transp. 1 laczn
WKPG Rzeszow
wśród uprawionych pol, nieLudzie opowiadaja... X.).
W Bieglym roku Wala Zakon-
raktowal chyba z 15 arow tytoniu. Zakontraktowal, posadzil. Tytoń rós! jakoś bez omocy ludzkied ręki. Doj zal... ale nie doczekal sie acrwania. Przyszla Jesien,
hia pierwsze mrozy. Zwarzane, porryte mroznym szronem tytoniowe liscie zwiesi y sie bezladnie na lodygach $\underset{w}{\text { plug, }}$ zaoral. e wala nie wywiazuje sie zobo wlazkowych dostaw. Bo iz ezego
da pañistwu skoro sam nie ma da pañstwu skoro sam nie ma.
Termin dostaw zywca minak jeszcze w styczniu. z miesiem les to samo... jedyna na gospodar wa ledwle zasporoi porzeby do nownikow. Prezycium GRN litosel chyba umorzylo wali cato ce podatkowej w rubryce Marci
Wala - puste kratki.
A gospodarze... Wala Niewiele juz chyba potraf robić dla podtrzymania swo jego majatku. Marcinowa-
kobieta o wybitmym braku gospodarskich checi 1 zarad-

Walcwie maja trzech sy-
now, zle cóz tam 2 nich za pociecha. Gdzie im w glowie gospodarka. Wszyscy pracu-
ja w Stalowej Woli. Zjawiaja sie w domu dcpiero wiemyé sie, przebrać i daleje na wies. Trzeba przecież posłuchac ostatnich przedzelskich nowinek. Oiciec radiby wi-
dzeé przynajmniej jednego bo to przemowisz im do roz sarlau. Odpnwie ci zaraz je den przez drugiego. ak wy tu na zakutej wiosce biede klepal...
Józef Wola 1 jego dwa pryyrodni bracia maja racie. chea żyć lepiej, kulturalnjej, miec stale troche
pieniedzy na bleżace potrzedieniedzy na blezace potrze
by, ubrae sie. Sa przeciè moodzi. Ale czy dokonujacy
ie postẹp na wsi rile stwa rza nereszcle takiego wlas nie życia?
Dzís na wsi sa wszelkie wa runki ku temu, by unikna dy. Wystarczy tylko dobrze umiejetnie gospodarowac zy ak czynia to Jozef Josk Przeqdzela. Wreszcie, w Prze dzelu jest spóldzielnia produk yjna, która choc jeszcze ni najgors wszysthim duże możliwosc rozwoju.
Przyklad Wali nie jest jeże tylko najjaskrawszy.

Mozna tak isc dom w dom a niewiele znajdziemy rodzin ktore by poswiecaty cała kie wysilki na wszechstronny rozwój swojej gospodar czlonków rodziny pracuje $\begin{array}{cc}\text { w zakladzie, } & \text { w domu po } \\ \text { oostaja tylko } \\ \text { starzy rodzic }\end{array}$ zostaja tyliko starzy rodzice
lub żony $z$ malymi dziecm
rudno by gospodarstwo mo-
lo dobrze prosperowac druga strona tego samego me dalu - zarabiajac kilkase zotych nie traktuja gospodar ki jako jedynego źródła utrzy mania, a tyiko jako dodatel htoremu można póswięcié
znacznie mniej starań i wy

## Zagladnijmy np. do Mazia-

 zów. Gospodarstwo nienaj gorsze... okolo 4 ha ziemi. Ale ludzi na nim maio. Syn Emil, inżynier pracuje w
przemysle. Córka Krystyna (rơwniєż po studiach) mieszka i pracuje w Warszawie stawał przy rodzicach. Krecil sie jednak jakos. Bylo mu
tu ciasno, niewryodnie. No wyfrunal. Znalaz\} prace W gespodarstwo Maziarzów na lė̇y raczej do oobrze utrzy-
manych ale przecízz daleko mu jeszcze do przodujacego I mloda siła, miody, pelny
inicjatywy I przedsiebiorczoinicjatywy I przedsiebiorczo
sci umysi niewatpliwie by sie prydal.
Nie chorizi byoatmief o to, b wszysey cl, który pracuja
przemy 1 , cl, którzy pokoñczyl szkoly i rajmuja niejednokrotnte
wysokie stanowiska, czy wresz cie uczaca sie mlodziè̀, wrobect
do Przedzela. Nie da wsystich przeciez, ktorzy porziclil whes
jest milejsce na wielu clasnych gospodarstwach. Polska Ludows rozwijajac przemysł, otwierajac
szeroko bramy szkol, stwarzajac szeroko bramy szkol, stwarzajac
duze motliwoscl pracy w mie
 wst sztuczne przeludniente 1
jest Jedna ze zdobyczy .pracu
jacego chiopstwa. Ale tak masowy
odplyw ludzi do przemystu jes niekiedy ze szkoop dia gospodar
ki roinel jak to wykazuja przy ki rolneJ Jak to w
Wiadomo, ze staly rozwó przemysku, jest uzaleiniony od ciaglego werostu produk nadmiernej dysproporcji mi dzy rozwojeng przemysłu, rolnictwa szybko daja sie o
czuc. Brak nam wowczas czuc. Brak nam wowczas
sklepach np: chleba, mies sklepach np: chleba, mies
czy thszczu. Rolnietwo jest czy thuszezu. Rowiem iedma. $z$ podstawowych dziedzin gospodark harodowej i nie mozma trak tować pracy
niecznego zla
Jeden z synow wali (podo nie chyba 1 czéśc mlocizié
$z$ Przecizela) pozostatov mo ze na gospodarstwie Dojez dżaja przecifì codziennie d prach. warunki wiec niena
dzwhtajne. Nikt jednak nimi o tym nie mówi w spo sób inny, bardziej przekony Dużo mogłaby równiez po móc w gospodarstwie po dzifz̀ pracujaca zawodowo Po powrocie z zakładu szcze gólnie w orresie letnim ma jeszcze sporo wolnego czasu Nie chodzi tu dylko b pomo wykopxow, ale takze o to, by myśleé wraz $z$ rodzicami, by
wspólnie radzić nad $z$ wrieksz niem produkcji roslimnej hodowlanej. Te sprawy mie sa organizacti modempowided sa organizacji zetempowskie
o pracy której nastepnym artykule.
H. WISNIEWSKA




Mach
starsz
Na
Par!

Nailepsi

## Dziẹki nim

polepsza się jakosé budowniclwa
mieszkaniowego
(i) Sposród inspektorów nadzoru zatrudnionych ${ }^{\text {n }}$
 zym stopniu przyezs nila si do polepszenia jakosci bu dynków mieszkalnych odda Wanyed
DBOR.
III miejsce wsród 10 naj ysch inspentorow nadzo I pólro bog kraju uryskal rujacy budownictwo DBOR w. Debie. Podlegle mu budo Wy wykonaly juz plan rocz
ny w 85 proc. $W$ wyniku wy ny w 85 proc. W wyiku w
sokich wymagañ stawianych przy ncenie pracy przez in
spetiora oddano nzesiciow az 83 budynki $z$ mynikien dobrym i barazo dobrym Drienanym przez ob Pisa zy ${ }_{\text {ckano thice }} 15,5$ tys. zl. 0 szczedności.

Zarzad Okrecgu nagrodzi wroznieniem inz. J. Walusi Jaśl Jasie.
ny w
dynko dynków podlegaiarech jeg kontroli ulega stale! mopra
wie. Podobnymi poszozveić sié może należacy do najlepszych inspektorów Ignacy Andrasik, zatrudnio ny w Debicy oraz Mleczy slaw Zajac, nadznrujacy bu
dowe Osiedla WSK w szowie, Ob. Zajac sustema tycrnie wykonufe plany roc ne. W whiku realizacii jego zobowiazań ofrdano o 15 dnl nrzed terminem budynek nr
80 b oraz o miesiac pref terminem budynek nr cene bardzn dobra.

> Uroge dłuzsza
> od obwodu ziemi przeszedl Stanisław Baran doręczyciel wiejski
> (i) Droge duższa od obwo du ziemi przeszedy w prze-
ciagu 10 lat pracy doreozyciel poezty Stanislaw Baran. Dorecza on ondziennie prze-
sylki $i$ czasopisma mieszkañ com Zhydniowa
tarnobrzeskim. codzicnnsk. Drogi jego cras przebyl juzu okolo 63.000 km.

> Ponadto ob. Baran wywia zuje sie wazorowo ze swych ohowiazkdw. Plan prenumeraty czasopism wykonuje

## Co możlıa zroblć już <br> acow perspekiywie planu 5-leiniego

D
otychczasowy system
gospodarowania na zie
miach potudniowowschodnich w naszym wogleqdnial możliwości całkowitego ich wykorzystania oraz nie odpowiadal racjonal-
nej gospodance jaka winna bye prowadzona w terenach gorskich
Zaorane zostaly I poddane mechanicznej uprawie stoki
górskle, które na skutek silgorskie, ktore na skutek sil-
nych opadow atmosferycznych, zwłaszcza w okresie letnim, narażone sa na ero-
zje tzn. na zmywanie warstwy urodzajnej ze stoków w doliny.
Natomiast stoki zaleslone
oraz użytkowane tako pasoraz uzytkowane fako pas-
twiska, względnie taki kosne, ulegają $w$ znacznie mniejszym stopnlu erozji.
Poza tym nawożenie obor-
nikiem stoków nikiem stoków górskich na-
potyka na poważne trudnopotyka na poważne trudno-kowo-lakowym trudnosci te sa bardzo poważnie zmniejszone, ponleważ możemy tu
stosować nawożenie naturalstosować nawożenie natural-
ne przez koszarowanie owiec ne przez koszarowan Nie wymienitem, w rejonie tym wystepuja ostre zimy, pózne wiosny i niejednokrot nie wczesne przymrozki, któ re stwayzaja bardzo poważne
trudnosci w upawie niektórych roslin kiosowych, prze
myslowych, a nawet okopowych.
Uwzgledniajac powyższe o-
koliczności jak równiez̀ wakohicznosci jak rowniez wa-
runki eknomiczné, fizjograficzne oraz konfiguracje renu natezy stwierdzic, ze szym rzedzie do prowadzehodowlano - wypasowym. WT zwiąku z powyższym darowenia tych terenow w.
5 -letnim planie wysuwaja sie poważne zadania Dla lepszego wykorzysta-
nia możliwosci paszowych nia mozlewosci paszowych oflosci obornika obsada inwen tarza żywego winna być na
tym terenie znacznie powiek szona. Obecnie obsada poglo

Wia zwierzat na 100 ha uzyt
ków rolnych we wszystkich sektorach gospodarki rolnej jest $w$ wysokim stopniu nie-
dostateczna i nie stoi ona w zostateczna inik stoi ona w
zadnym stosunku do mozzliwosci paszowych i potrzeb nawozowych. Ustalenie licz.
bowe norm obsady dla tych terenów jest stosunkowo tru dne ze wzgledu na specyfike
danego powiatu, gospodarstw inego powiatu, gospodarstw darstwach górskich stan pogłowia winien wynosić 1 sztu ke dorosła na
Państwowe gospodarstwa rolne jak również spóldzielnie produkcyjne powinny or
ganizowad tam whasne letnie wypasy bydła 1 owiec. W roku bieżacym społdzielnie pro dukcyjne UScie Gorlickie,
Hanczowa : Wysowa powiat Ganclice oraz PGR w powieczatkowaly letni tuyz zapoi według posiadanych danych prayrosty wagowe w okresie lata sa bardzo dobre, dochodzace niejednokrotnie do 60 kg na sztuke. Niezalez nie od letnich wypasów po-
zadane jest, aby $w$ rejonie tym wprowadzić i zwiększyć produkcie bukatow.
0 d kilku lat organızuje sié pasy owiec dla bacowe wypasy owiec dla baców z wo-
jewbodztwa krakowskiego którzy oprócz wypésów wiec i bydla prowadza wy-
kosy, uzyskujac tym sposokosy, uzyskujac tym sposobem bardzo poważna ilość
siana dla siebie i dla PGR, siana dia sitbie iéa
placac tenute dzierzawna sia nem. W roku 1955 lose oskiego na wvodztwa krakow la okolo 35.000 sztuk $i$ okoto 4.000 sztuk cielat i jalowni-
ka. W roku przyszlym 1 w latach nastepnych organizo-
wać należy wypasy owiec, wykorzystujac porost traw na zboczach górskich, w terenach wyize e polożonych is trudno dostepnych. Letnie wypasy owiec i bydia (mlo-
dzlezy) sa bardzo korzystne drangospoodarstw indywidual nych znajdujacych sie w pól nocnych cześciach tych po-
wiatów. a mianowicie: corr-
re z jednej strony maja sto-
sunkowo wysoka obsade inwentarza zywego a z drugiej -nie posiadaja odpowiednich pastwisk. Zespoly wypasowe btóry obeimie calosić spraw zwiazanych z wypasem, prze
jazdem Itp. Niezaleznie od zespolow wypa
 wtrod indywidualnych gospo darstw chlopskich, prowadzone
beda wypasy owiec ze spoldziel-
nd produkcyjnych, PGR oraz ni produkcy nych, PGR oraz
przeez zespoly wypasowe $z$ wole-
wddztwa krakowskiego. Lénie wypasy owlec 1 jalownika maja za zadinne w pierwszym rzedze
wykorzystanie obfitego porostu gorskich oraz nawozenle tych
terenow przez koszarowanie, kto re winno byd prowadzone we drug $z$ gory opracowanego planu Dotychezasowy system eks ploatacii i nawożenia pas-
twisk prowadzony byl niejed nokrotnie bezplanowo, be
jakiegokolwiek planu pers pektywicznego
モaki górskie oraz tereny o obfitym poroscie traw szlachetnych, nadajace sie do
wykosow, które dotychczas wypasano owcami względnie bydlem, należy przeznaczyé
pod wyosy. Uzyskamy ym samym poważne ilośc wysoko wartosciowego sia-
na. Mimo organizowanych e kip kosnych
indywidualnych
ezych i innych tereny te nie
skutkiem perni wykorzystane tej drogocennej duża iloss stała zebrana.
Powlaty pólnocne i srodko we naszego województwa po de bydła i koni na 100 ha
užytkớw rolnych. Potrzebne, liyytków rolnych. Potrzebne
ilosici siana na wyžywienie to gȯ inwentarza moga uzys-
kać przez wysylke ekip kos. rych dla zaopatrzenia sie w dostateczna llosé siana.
] uży procent lak gorskich aych jest zabagniony, skutnych jest zabagniony, skutcza siana fest bardzo mała
tereny te wymagaja odwodtereny
nlenia.


Wwyntku uchwaly Rady Ministrów $z$ dnia 25 . I.
1955 r. nastapiła reorganizacja slużby agronomicz cja ta powolała poza ağronomami specjalistami, agrozadaniem jest udzieleni wszechstronnef pomocy chlo pom indywddualnym, spobldzielniom
raz PGR.
Pomoc ta jednak nie zawsze jest dostateczna. Wielu wych tzn. ludzi, ktorzy bezpośrednio pracuia z chlopami , nle posiada jeszcze do statecznego doświadczenia w wiekszosci wypadkow wy
maga stalego doszkalanis maga stałego doszkalanis
opieki, gdyz sa to ludzie mlo dzi 1 nle posiadaia odpowled niej praktyki zawodowej. W takiej sytuacii zagadnie
nie walki o szybki wzrost produkcji rolnej staje się w niektórych powiatach pro-
blemem trudnym do rozwiazania. kach produkcji rolnej obok chlopow indywidualnych, czlonków spóldzielal produk cyinych i pracownikow PGR
w poważnej m:erze decydu

## Pracuimy lepiej

 je aparat rachowy sluzbyrolnej, ktory przez wskazy- sokiej produkcji organ organizuje wanie nowych metod upra- grupy pomocy sasiedzkiej wy oddzatywuje na wzros samym przyczynia! sle do wzrostu produkcji.
Biorac powyższe pod uwage, stwierdzić należy, że sluz ba agronomiczna PZR
POM w wiekszoscl wypadków pracuje woderwaniu od produkcji, ograniczajac sie do powierzchownych wska-
zówek i pogadanek, które nie zawsze sa aktualne i słabo oddzialywuja na produkAle mamy I caly szereg gronomów. Przyjrzyjmy sie zatem pracy agroncmów rejonowych w terenie. Agroobshuguje gromady Trzebow Stobiernia i Łaka. Ma on tylko podstawowe wykstałcenie rolnicze i długoletnia prakty ke. W swoim reionie dzieki wskazówek posiada 47 przodujacych gospodarstw.
zablegów pielego wykonani spoldzielni produkcyjnej Jasionka, która odczuwa brak Lecznar, jako jeden z pierwszych agronomów, w okre-
 duikcyjne w swoim rejonie, a dodatkowo jeszcze rozprowa
dzil 200 kg pszenicy z rejonu Tyczyna. Dobrze również pracuje agronom rejonowy inżynier
Bronislawa Ostrowska ki dużemu zamiłowaniu do pracy w rolnictwie, agronom
inż. Ostrowska w krótkim czas:e zdołała pozyskać zaufanie chlopów i prezydiów gromadzkich rad narode-
wych tak, ze obecnie cieszy sie dużym autorytetem i opi Za jel porada kilkanaścif
gospodarstw w grom. Sfoc:gospodarstw w grom. Sloc:-
na załozylo poletka doświadczalne z kukurydza. riemnia
kami, owsem, np. ob. Bole-

Dla uregulowania stosun-
kow wodnych na gorskich la
kach podmoklych pewna 1kach podmokkych pewna 1-
losk tych terenow moze bye
odwodniona odwodniona przy maiym na kladzie pracy i kapitału.
Prace te moga bye wykona-
ne w meliorat ne w melioracyinym czynie
ne
spolecznym. Sódzielnie spolecznym. Spoldzielnie pro ce i inne po zmeliorowaniu swoich lak podmoklych uzy-
skaly przecietryy zbiór wyso kowartościowego siana oiko 1o 65 qz ha .
W celu całkowitego wyko rzystania terenów kośnych w nych nalezy w pierwszym rze
dzie oddzielie
tereny hośn od wypasowych, uzgodnić
PGR ich możliwoscl elsplo tacii, a na pozostale organizacil, a na pozostate organi-
zowad ekipy 1 umoziliwiab
wywozke siana $z$ tych terenów. Calkowite zagespodarowa
nie terenow poludniowo czelnych zadań naszego wo jewódrtwa w zblizajacym sie pieciolecolu wymagac bedzie pelnej mobilizacji sil aparat administracyjnego darczego o
szowskiej.
Mgr RRONISLAW WO.JCIK


Najwięcej terenów do zagospodarowania znajduje sieq $w$ po-

## W trosce o zdronvie ludrości uiejskiej

W 1935 r. odbylo sie w
ne zarkowej pierwsze
zalonków
pie wszej w Polsce spóldzielni zdrowia, na którym
wybrano zarzad i rade wybrano zarzad it rade
nadzorcza. W chwili założenadzorcza. W chwili zadaze w bardzo krótkim czasie wzro sła do 600 członków, obejm
jac swym zasiegiem wie jac swym zasiegiem wiem
Sietesz i Gac. Prawa czton kowskie nabywal ten, ktor wpiacil wpisowe 1 zobowia
zal sie wpiacie rataml w cia gu roku udzial członkowsk gu roku udzial członkowsk
Lecz trudności wowzes pie trzylo sie wiele przed só́l dzielnia. Przede wszystkim nikt z lekarzy nie chciał ro począc praktyki
na wsi, a warskie
sanacyin odmówily swego poparcia. Po druższych poszukiwaniach, trafiono na lekarza syna chłapskiego dr Wiady slawa Ciekota, ktory z che-
cia objal kierownictwo spod dzielni. Pracy poswiécil sie $z$ calym oddaniem. Nie szcze dził siz, by każdemu slużyć
pomoca. Np. w 1938 r. le karz ten udzieli1 pomocy ko lekarz-praktyk, ale le-karz-spolecznik. Wbrew intenclom what społdzielnia z każdym rokiem coraz bardziel sie roz
wijała. W roku 1938 przy wijała. W roku 1938 przy
stapiono do zbierania fundustapiono do zbierania
Bexe
saw Domino, Walenty Chmie liński, Jan Gawel, Wladyslaw Gawel, Wiktor Gnat Sebastian Kunysz i inni.
Jednak w pracy rejonoJednak w pracy rejono-
wych agronomów powiatu wych agronomów powiatu
rzeszowskiego sa jeszzze po-
wazne lukd. wazne lukd. Do nich zaliczy - slaba troske o rozwoj rozszerzenie uprawy roślin niedocenianie
niedocenianie przez wiek
szoscic
rejonowych agrono szosc rejonowych agrono-
mów koniecznosci rozwoju bazy paszowej z czym zwiazane jest pelne zagospodarowanie uzytków

- zbyt mała troske o bu downictwo gnojowni, zbior-
nikow isilosow komposto wych, przez co observruje sie duze marnotrawstwo obornika 1 gnojowki,
- obojetny stosunek do or iczyny oraz ory siana i koniczyny oraz organizacji bu-
dowy silosow i popularyzacii robienia kiszonek,
- niedocenianie ważnos weh rolnikow w produkcil i pooularyzowanie ich os:ag pracujacego chlopstiwa. PIOTR ZIARNO
ponad 7.000 zł, zakupiono
plac pod budowe oraz czess materialow. Niestety wybuch woiny w 1939 r. pokot zostal powolany do woj ska i w czasie walk na fron
cie zginal. Spóldzielnia mu siała przerwać swa działal
Wspominając dzieje tej pierwszej spółdzielnı zdro-
wia w Markowej warto zastanowic sie, czy problem organizowania spółdzielni zdrowia w chwili obecne
jest aktualny? Mnie sie zdaje, że nie tylko jest aktualny, Wprawdzie dzisiaj sytu acja na odcinku ochrony zdrowia zmienila sie radykal nie, niemniej jednak nie stac placówek służby zdrowie budować w takiej ilosci, by każda gromada czy wieś posiadala własny osrodek zdrowia. Panstwo ludowe poza llužba zdrowia musi finan sowac szereg innych dzie
dzin naszei gospodarki naro dowej. Musi rozbudowa przemysl, budować i rozbu-
dowac miasta, rozwijać szko nictwo i szereg innych waz nych odcinkow naszego kra ju. Stad tez udział spoleczen wia jest bardzo istotnym 1 pilnym zagadnieniem.
Do tego, aby powstać mo-
gła spóldzielnia zdrowia, po trzebna byłaby szeroka akcja uswiadamiajaca, prowadzona przez aktyw gromadzki,
badz przez specjalny wyłobadz przez specjalny wyło
niony
komitet założycielski Należałoby przekonac chłopow o potrzebie zakładania
spółdzielni. Wyjaśnić, że zadaniem spoldzielni zdrowia badzie niesienle pomocy le1 podnoszenie stanu sanitar nego gromady. Przy umieje nym pokierowaniu praca, chêtnych do udziału w takiej
spóldzielni nie powinno za spordzielni nie powinno za-
braknać. Spółdzielnia zdrowia może bie środków pienieżnych Fundusze takie zdobyć moż na przez wplacenie przez
czlonków udzialu i wpiso wego. W czasie działalnośc spódzzielnia budżet swój ponie ustalonych oplat od osob nie będacych członkami, a korzystaiacych $z$ uslug spóldzílni. Pacientów takich na pewno by nie zabrakio. sza czunnósia najwazniej sza czynnościa przy zakłada-
niu spóldzielni byłoby przygotowanie lokalu. Przy do-


## CO WIEMY O SIARCE？

Zmieszczony przed kilko－ ma mísiacami na la tykuł o odkryciu w ar jonie Tarnobrzega najwiek－
szych w świccie zasobow s：ar szych w świccie zasobów stan
ki spothał się $z$ dužym zain－ ki spotkał sie z $\begin{aligned} & \text { dużym zain－} \\ & \text { teresowaniem } \\ & \text { czytelników }\end{aligned}$ ． teresowaniem czytelników Jak wiadomo siarka wyste－
puje w nielicznych miejscach w swiecie．Odikrycie zasob－ przed naszym krajem now perspektywy rozwoju，a przed województwem dalsze uprze mystowrenie．Po skorczonych pracach geologicznych，przy－ chnicznej jednego z fragmen tów zloża（dalsze poszukiwa nia i prace geologiczne nad raz szerszych rozmiarów） przystapiono już do prac zwia
zanych $z$ budowa pierwsze kopalni wydobywczej siarki metoda odkrywkowa．Powsta ją tė̇ pierwsze bloki miesz kalne i biurowce dajace po－ czatek przyszlego wielkieg ośrodka mieszkaniowego．W slad za budowa kopalni poj－
dzie budowa wielkiego kom－ binatu przemysłowego，jak
ma powstać tutaj u
zróde surowca．
Zloze przyszlej kopalni sta wiem obwarowane zostal przez wode．Zwiazana jest od samej odkrywki，który pasze złoże dla ściagnieci wody．Nastepnie aby dostas sié do zloża musi byċ zdjẹt około $15 \mathrm{mln} m$ sześcien nych zieml．Można zatem wy obrazić sobie ogrom skompli kowanych prac．Uzyte do te zatem budowa kopalnı przy biera nie do pomyslenja w warunkach przedwojennych ozmiary．Nic zatem dziwne go，że problem ten lak bar dzo zainteresowal mieszkań
cow naszego województwa nie tylko województwa．W nifjszym artykule czytelnicy otrzymaja garść wiadomośc ogolnych o siarce，krótki rys historyczny，jej wystepowa jakie przedstawia dla wiel przemysłów．

## Juz w dawnych czasach

 darka znana byla jako sro dek do bielenia tkanin ipro－ a także jako srodka dezyn ekcyjnego．Zakres stosowa nia siarki zwieksszal sie stop niowo，a wielkiego znaczeni nabiera po wynalezieniu kwtad zakres stosowania siarki nitustannie zwieksza sie．
Znanym，jedynym zrodłem otrzymywania siarki byly rudy siarkowe（ostatnio opra cowano sposób przemyslow
go otrzymywania siarki）．

WYSTEPOWANIE SIARK
UI ZTEMSKIEJ
$\underset{\text { szeste }}{\mathrm{W}}$
swiecie rozróznia sie w tym w dwóch zioża sa po－ chodzen：walkanicznego． Warto wiedzicć，że wystẹpo－ wanie złóz siarki rodzimej na kuli ziemskiej nie jest równo
mierne．Terytoria Chile，Boli wii，Peru obejmuje tzw wzdłuz zachodniego wobrze ża Ameryki Poludniowej，le－ żacej wzdluż wysp wulkani－ cznych znajdujacych sie sci Oceanu Spokojncgo cia－

| Nazwa kràju | OrientacyJne <br> 2apasy slarkd mln ton | Orlentacyjna zawartose slark1 w rudach－proc． |
| :---: | :---: | :---: |
| Stany $Z$ jednoczone | 50 | $25-30$ |
| wiochy | 30 | 8－25 |
| Japonia | 15 | 40－60 |
| Chll | 7 | 65 |
| Peru | － | 50 |
| Grecja | 4 | 30 |
| Bollwla | 2，5 | $50 \rightarrow 0$ |
| Palestyna | 2 | 20 |
| Hiszpanta | 1，5 | 10－20 |
| Indonezja | 1 | so |

WYDOBYWANIE Wielowiekowe istnienie przemystu siarki nie przynio sho wiekszego rozwoiu poste pu technicznego．Przemys mitywne sposoby nawet cha－ lupnicze．Na wiele opracowa nych metod w przemysle zna lazyy zastosowanie tyiko nie liczne．W ZSRR najbardzie znana i stosowana jest tzw
metoda parowo－wodna piece komorowe konstrukc radzieckiej．Stany Zjednoczo ne stosuja metode podziem－ nego wytopu．Whochy wyta piaja siarke w piecach kom rowych i polowych．
znane sa dwa sposoby wy－ górniczy．Przeprowadza siẹ je w zależnosci od warum ków．Z uwagi na powstajaca u nas kopalnie odkrywkowa temu pierwszemu poswieci－ my chwile uwagi．Otóż eks－
ploatacje zloża sposobem od－ prywkowym sposobem od wtedy，gdy pokłady siarki wystegpuja w poblizu powierz chni，przebiegaja poziomo，
wzglednie kiedy lagodny jest
gnie sie obszar wschodnio－ azjatycki，przechodzi on wa－
skim pasem od Wysp Filipiń skim pasem od Wysp Filipin Japonii，Kurylskie do pótwy－ spu Kamczatka．Obszar Tek－ spu Ko Luizzañski lezzy w pók－
nocnej czeqsi Stanow zjed－ nocnej cześci Stanów Zjed－
noczonych na wybrzeżu Zato noczonych na wybrzezu Zato
ki Meksykańskiej，a centrum obszaru Srodziemnomorskie－ go jest wyspa Sycylia．Na te－
rytorium ZSRR zloza siarki ciagna sie od Morza Kaspij－ skiego przez obwód krasno－ wodzki i aszchabadzkie na poludmiowy wschód Turkme－
nii－obszar środkowo－azja－ nii
tycki．obszar środkowo－azja－
Drugim z kolei rem polozonym na tery torium ZSRR jest obszar wschodnio－ europejski zgrupowany
srodkowym biegu Wolgi． stodkowym biegu Wolgi．
Ponizsza tabelka ilustru Poniższa tabelka ilustruje
wystepowanie zióz wysteppowanie zióż siarki w
swiecie（ZSRR i Polska nle
 $\begin{array}{cc}\begin{array}{c}\text { entacyjne } \\ \text { asy slarkd }\end{array} & \begin{array}{c}\text { Orlentacyjna } \\ \text { zawartose slarkd } \\ \text { w rudach－proc．}\end{array} \\ \text { In ton }\end{array}$
Ich spadek．W zmechanizowa
nych kopalniach odkrywko－ nych kopalniach odkrywko－
wych wydobywanie rudy
siarkowj prowadane pomoca kolejelk linowych， elektrowozow autotranspor－ tów，podnosników i dżwigów kablowych．
Najczesciej eksploatacja od krywkowa zioża siarkj w mia
re powiekszania sie głeboko re powiekszania sie głeboko－
gri，po uplywie jakiegos cza－ su przechodzi w eksplcatacje su przechodzi w eisplcatacie
prowadzona sposobem góni－
czym． prowad

Stosowanie siarki jest bar－
dzo rozlegle．Ma ona nnacze dzo rozlegle．Ma ona znacze－ zwlaszcza w doble obecnego， coraz bandziej rozwijajacego
sie w naszym kraju przemy－ slu chemicznego，a ten jak wiemy ma niezwyikle donio－ sle znaczenie dla rozkwitu go spodarczego panstwa．Najwie cej slarki zuzywa sie do pro－ przedstawiajacego duża war－ tose dla całego przemyslu． Poważne ilosci siarki przezna czane sa na produkcję dwu
siarku węgla dla przemy
slu wyrabiajacego sztuczny
jedwab． jedwab
Kwas Kwas siarkowy używa sie w przemyste naftowym，do towych．Zwiazki siarki stos je sie do otrzymywania spec－ jalnych．produktów użwa－
nych przez przemysi naftowy
np．substancji przeciwstuko－ hp．substancji przeciwstuko－ 19．smarow pracujacych pod wysokím cisnieniem oraz ole－ u chlodzącego．
W przemystle farmaceutycz nym siarka stosowana jest d wyrobu wielu maści 1 prepa－ owanie ma dla preparatów ，sulfazolu＂，＂sulfurydy＂ Innych．
Siarta
wchodzi w skład na wozów sztucznych，a poz tym w rolnictwie jest rów niez srodkiem do walki ze
szkodnikamı roslin－szkod－ szkodnikami roślin－szkod walce $z$ rakiem ziemniacza－ nym． No doto sianka używana jes buchowych，produkcji zapa－ ek I dla wiflu，wielu innyeh galezi przemystu．Widzimy dowym－sa nowem naro polskie złoża slarki．

Wz．JAWCZAR


Przy laczeniu kól sporiowych unikać popelniania hłędów

these listu z．Klatki pracownika
zW ZMP． ，＂W woj．rzeszowskim trwa akcja laczenia karlowatych，
spiacych i nieżywotnych kót
$w$ jedno ale dobrze pracuja－ $w$ jedno，ale dobrze pracuja
ce．Inicjatywa ta znalaz szerokie poparcie wielu dzia laczy sportowych．Ale pami tać musimy，by nie popelnic blędów．
Wlaśnie na przykladzie po laczenia 2 kol Potoka i Tura
szówki chcial pokazać te szówki chcial pokazać te
blędy．Potok i Turaszówka （pow．Krosno）－to dwie wio ski blisko siebie leżgce maja ce wspólna gromadzka rade Dom Kultury tu tez dwa kota．W Potoku byli sami pitkarze ${ }^{i}$ nic．．．
wiecej．Natomiast $w$ Tura szówce lekkoatletyka，siat kouka，tenis stotowy bo prglqdata pitka．Ws połaczý sié $w$ jedno siln kolo．Tak więc zrobiono

Ale niestety zrobiono nieu
dolnie．Nie porozmawiano tym $z$ miodzieza，$z$ samym zawodnikami，nie wyjasnion celu，lecz zwotano zebranie wa polaczenia kók wiec musi my się potaczyć＂
Na zebraniu tym nie dys kutowano o nowej wspolne pracy lecz o nazwie．Czy ma być pierwsza Turaszówka czy Potok Po godzinnej wrz wie wreszcie zadecydowan ze koto będzie nazywalo się „Potok－Turaszówka＂．Wy brano rade kota－do ktor z dawnych działaczy nikt pra wie nie wszedt．Obiecano zbu dowac piękne boisko i．．．c sza．
Dawne boisko KS ，Tura szówka＂przekazano bez po－ rozumienia się Zrywowi， boisko Potoka oddano na pa twisko．To wszystko bylo po wodem różnych niesnasek．

W tej chwili to wlaśnie po laczone kolo nie pracuje dziatalnose jego jest ograni czona．A przeciez KS＂Tura
szówka＂byta kolem przodu jacum w powiecie knosnien skim．Mialo dobrych dziala czy，zawodnikow，odpowied $n i$ sprzet oraz wiele chẹtnes miodzieży．Obecnie sprzęt prawie，że nie ma，a zawod
nicy chodza z założonymi re kami．．．$i$ sport $w$ Turaszów ce zasnal＂

## 为品是

eugeniusz gruda
Str． 91
Podjedli sobie do syta．Silva nie ialowal－im ieber
 czac przygladali sie zabawie．Tyle ich radokci，ile tego patrzenia．Ale czyż tego nie dosyć by uszczȩsliwic czlowieka z lasu？Oglădali przeciez wyścigi－a to roz－ rywka rzadka，wyczekiwana i upragniona．Cudaczne stroje okolicznych fazenderow，sztywne ubrania mėz－ czyzn－jest czym oko uradowá．Nie czuli nawet za－ chạ́ czlowieka．Kaboklo fazendera．
－Ten bialy，to $z$ tych，co na Canta Gallo zjechali－ mówił Nioka do towa yoszy．－Był u mnie jeden stam tad，porzadny cziowiek．．．
－Czego chcial？－zapytal Tito．
－Czego chcial？－zapytal Tito， Powiedziałem，że las．Nie chcial wierzyćc．Myślal，że sama kukurydza
－A co jeszcze gadal？ Silve．．．
－Aha madrala．．．Pleniedzy ze swego kraju nawiozl， to może se ziemie kupowad－wtracił Domingos．
－Pcnoć z golymi rekami przyjechali．．．
－Kto by im tam wierzy！！
－Ten tutaj przynajmniej pieknia harmonie przy－
To pewnie ichnia．I gra pieknie，jeszczem nigdy takich kawalków do tanca nie słyszał．．．
W Europie sie ich nauczyl．Tylko w tej ichniej Eu－ ropie．．．Powiadam ci，Rufino，oni wozy maja，chleb jedza．Z pszenicy，nie $z$
－A na co mi wozy？
－Patron Polakom Canta Gallo sprzedal，to I knwi sie，ale czy to mu na długo wystarczy
－Podobno jeszcze wiecej przyjdzie tu obcych
－A gdzie my sie podziejemy？
－Lasów dosyć，tylko niech nas Silva puści．
－A jak pusci，to co？Zginiesz．．．
－Nie zgineli ond，nie zginiemy i my．．．

## str． 92

## ．s AUDADE＂

－Ba，oni，widzisz，z Europy．W Europle inaczej lu－ Co ona ma na glowie，ta seniora Raimunda， Rebella Pinty kobita
no－－bo ci takie siego paskudztwa nigdy nie sprawie no－bo ci takiego paskudztwa nigdy nie sprawie． cywac zalotnej，ciemnoskorej．Zefie．Splunał w strone
 Te twoje Polaki nie takie glupie，jak ci sie widzi， chlopie．．．

W kilka typodni po nocy swietojańskiej，która w polskiej kolonii obchodzono choć znacznie skrom－ niej，po raz pierwszy smierc nawiedzila Canta Gallo
Umarlo dziecko Wroblewskich． －Czy aby dobrze ochrzcz．
raz po raz stara Bronikowska
 lekko oburzona tym brakiem zaufania do swoich prak－ tyk katolickich．Czyż nie uchodzila na Canta Gallo
za na $z$ prosba o modiy，o wstawiennictwo do Boga？
－Bo jak sie ochrzci neeprawidłowo－ciagnela
swoje Bronikowska－to dziecina bedzie na prożno swoie Bronikowska－＿to dziecina bedzie na prozino
do wrot raju kotatae．I w czysicu tez je nie przyjma． Zawieszone biedactwo．．．
 $w$ głowie．．． Kto go nie obmyje，ten na wfeki stracony rzucaiac stre sony，stracony－zaplakała Wróblewska rzucaiac sie do stolu，na ktorym stala niecciosana tru－ mienka miedzy dwiema gromaicarai．Gromnice sta－ rokraiskie owiniete mizernymi girlandkami zeschlych
kwiatkow wymalowane byly w malénkie swiete obraz－ ki．Jakze ubogie byiy te kwiatki przy wspanialych bukietach różobarwnyci storczykow，bialych copo de leite，íótych kwiatów lesnych！
－Pierwszy pogrzeb tutaj－załcsnym glosem za－


## eugeniusz gruda

－A mój Kazio，pieć lat mu było．．．a Marysia，trzy －A na ten tyfus，w barakach，pamietacie？Starych i młodych nie ominał．$Z$ jednego na drugiego sie rzu－ cal．A tu ratunku żadnego．Tyle，że nam kazali za
swoja potrzebą latac az za baraki．Kto głupi żmijom swoja potrzeba latać az za baraki．
się nadstawiać，albo ziaguatirikom？
Do izby wsuneło sie cichutko kilka kaboklerek．Za Edmeja．Brazylianki podały obecnym reqke，bąkneqy Edmeja．Brazylianki podały obecnym reke，bakneqty gadadaly jedna drugiei poprzez ramię i każda uważala za swój obowiazek powiedzieć cós na temat pieknościo
zmarlego dziecka，choć chudziutkie było przeražliwie， a mała jak piastka buzia skrzywiona w ostatnim gry－ maisie bálu wzbudzała raczej lęk i litość．Wróblewski ale $z$ powodu nieobecnosici swej starej matki．Matka wièdzialaby，co należy w takich okolicznościach robić． W skrylósi ducha byl nawet zadowolony，że wreszcie umilkło rozpaczliwe，bezustanne skrzeczenie chorego
dziecka．Od dnia jego urodzin，od pieciu tygodni bli－ dziecka．Od dnia jego urodzin．od pieciu tygodni bla，
sko，wiadomo bylo，że dłıgo nie pożyje．Chwała Bogu， że tak precdko skonczyło，nie pomogly nawet biale proszki，które przywiózl ze sklepu，idac za rada do－
swiadczonych kabokli tute szych Gdyby to jeszcze chlopak＇，pierworodny，ale dziewczynki mniej wytrzy－ male na choroby．．
Santinia pociagnela nosem i szarpnęla lekko Wrób－ lewska，pochylona nad trupkiem：
Wröblewska załkała jestcze głośniej．
－Trzy dni jazdy do doktora．psiakrew－zawclaia nagle Nierodowa．krzafajaca sie dokoła noc
dla gości：kasziesy i kukurydzianych placków －Kobito，przeżegnaj siẹ！－krzyknęła oburzona Bronikows Zaczely mówić po portugalsku，w poczuciu gościn－ ności，może nawєt wzruszone milczacym współczucier：
tych obcych kobiet zbitych w ciemna gromadke． （c．d．n．）
＊）Ziaguatirika（port．）jaguatirica－ocelot．

Zaloga BPP
w Rzeszowie wzywa do wspólzawodnictwa Odpowiadajac $\cdot$ na apel
CRZZ wzywajacy do wspolcawodnictwa o pelne wykonanie zadań ostatniego roku planu 6-letniego, zaloga i ak yw zwiazknwy Budowlanetowego (Roboty Instalacye) w Rzeszowie zobowlazala iẹ wykonać zadania wynikajace $z$ nrzerobow miesieez no-kwartalnych w 100 proc. o dnia 24 zrudnia. Zaloga BPP wzywa do budowlane przedisiebiorstwa prwiatowe w województwie

## 59 KURSUW

w Iym roku Komende Jedna 8 wielu form pracy Jakie prowadzi Powszechna jest szkolenie motorowe i sa mochodowe które zyskuie sobie wśrod mlodziezy h
cow . Sp" i kó LZS co o wieksza popularnośc. Flan przewidywal zorkarowreh i 10 samochodowych - Komenda Wojewódzka do daia 15 bm. zcrganizowala chicdowych i przeszkoliła przewidywal 1.810 , w tym 23 dziewczęta zdobyły motochodowrawa jazdy, a hodowe riawa jazdy.
W organizacti kursón orowych ezczeéninie wyrózMily sie Komendy Powiatowe .sp": Sanck, Jasło. Rzezow, Mielec. Gorlice, natomiast ani jednego kursu nie roslaw, Radymno i Ustravki, pomimo dużej ilości mlodze zacia. W tyle pozostaja równiez powiaty: Kolbuszowa, Lubaczow i Eancut. Uczestnicy kursow motorowych omróez wykonywania tyynie pomagali w pracach

| Sroda $20$ <br> października |  <br>  zowana muzyka Hudowa Kalendarz radiowy 6.40 Aud. clia wychowawczyn przedszzoki 7.45 Organy $\begin{array}{ll} \\ \text { kinowe } 8.00\end{array}$ |
| :---: | :---: |
| Rz |  |
| Dyizur nocny: Apteka sporecz- | ka jest nam wesoto: ${ }^{\text {a }}$ ad. dla |
| Dyzur shly: Apteka $\mathrm{Sp}_{\text {po }}$ | ralny 9.45 ,.Konrad Wallenrod" |
| ${ }_{\text {no }}^{\text {na }}$ S8 ${ }^{\text {nr }}$ \& ul. Dabrowskie- |  |
| Pogotowle Ratunkowe: ul. Obrincow Stalingradu 28 el 09 | gitara 10.50 Skrzunka ogolPR 11.00 Muzyka baletowa |
| Straz Potarna: ul, Mickiowl- | ${ }_{12,10}$ Przeylad prasy 12.15 Ui- |
|  | wory na flet 12.30 Muzyka 1u- |
| Kina | ..Czy czysta woda jest czysta?" |
| APOLLO (ul | aud. szkolna 13.40 Przerwa |
| Porawiacze krabow | Koncert ork rozzt. lodzkilej |
| RZODOWNIK (ul. Pstrow- | PR 16.45 , Jakke sa zasady pla- |
| skiege) - Zurbtnowle - | nowania w rolnictwie" - pog. |
|  | zyka rosy skl iego 17.30 Muzyka |
| godz. 17 i 19 | centyskka 18.20 Wyspa pomy |
| Uwaga: Repertuar kin podajemy wedtug informaeji CWF | slowyeh Robinsonow" - fragm. |
|  | prawa do Onlagu " 18.50 Kon- |
| Muzea | yozert 20.20 ,Naszym ${ }^{\text {zda }}$ |
| muzeum okregowe | Aud. dla wsi 20.40 Siynne or- |
| RZESZOWIE. ul. 3 Mata $10-$ | kiestry rozrywkowe 21.10 Kon- |
|  | glad wydarzein kulturalnych |
|  | zagranica 22.00 Muzyka t neczna. |
| UzEUE w |  |
| MUZEUR: W JAROYAAWIO <br> czynne od godz. 10-13 | Program dnia: $5.30 \quad 12.35$ |
| Teatr | Wiadomosci: ${ }^{6.00}$ 7.00 7.40 |
|  |  |
| anstwowy teatr | s- |
| RZESZOWSKIEJ - ..Cyrulik Sewilski" - godz. 19 |  |
|  | kias iili i Iv 13.10 Muzyka roz- |
| WDK | rywkowa 14.10 "Ulica golebia" |
| WOJEWODZKI DO |  |
| GY ZW. ZAW. (ul. OkTzei | we Wroctawiu przed mikrofo- |
| M. Lemonosow - wielkl | nem 15.00 Melodie operetkowe |
| uezony rosydsk! - odezyt | 15.25 Utwory skrzypcowe w |
| - \%ock ${ }^{15}$ | wyk. Z. Francescati'ego 15.50 |
| Dabrowskiegol - , Krzywo |  |
|  | mymfoniczne 16.30 Muzyka roz- |
| godz. 19 | rywkowa 17.00 z zycia zwiaz- |
| Wystawy |  |
|  | 18.20 Arcydziela mu- |
| RZESZOWIE, ul. 8 Maja 19 -- | tepianowe 18.30 Radio- |
| Wystawa plastyki ziemi rze. |  |
| szowskief - czynna od modz $10-17$ |  |
|  |  |
| Radio | nest at ${ }^{\text {a }}$ (19.45 R . Wagner, Lo- |
| Program 1 - na fall $1322 \mathrm{~m}_{2}$ Program dnia: $0.33 \quad 15.26$ | sportowa 21.30 Dc. opery ,,Lohengrin". |

sze wiadomo co i za ile je sie pije w rzeszowskich za-
kladach zywienia zblorowekiada
go.

Tajemnice wielu bufetowych i kelnerów zostaty wy kryte przez. Insnektorów Par twowej Inspekcji Handlopularnej", ,Jutrzence", ,Ho telowej", Naszej rze Slowianskim", itp. daly
nicoczekiwane rezultaty. W czasie kontroli pobrano analizy wydawana przez buf towe wódke. Niemniej juz̀ na

## motorowych

 zorganizowafa Woiewodaka "SP" rolnych. I tak np. kursanciZagorzye pow. Debica w ramach prac soclecznych prze
pracowali 45 roboczo-dni $\begin{array}{lll}\text { pracowali } 45 & \text { roboczo-dni } \\ \text { przy naprawie } & \text { drogi grc- }\end{array}$ $\begin{array}{lll}\text { przy naprawie } & \text { drogi grc- } \\ \text { madzkiej } & i & 22 \\ \text { roboczo-dni }\end{array}$ madzkiel i 22 roboczo-dni ce wykonali uczestnicy Rȯ̇nowicach pow. Gorli-
w Padwi pow. Micled ce, W Padwi pow, Miclec,
Zmigrodzie pow. Jasło. UZmigrodzie pow. Jasło. Przeworsk przepracowali 1 roboczo-dni w akcji zniwne
w PGR Mikulice pow. Przeworsk. Po bakonczeniu kursow motorowych uczestnicy
oorganizowaly 6 kolek zainte zorganizowali 6 kolek
resowaŕ motoryzacia. resowan motoryzacia. or poziomie szkolenja na
 Swilczy pow. Rzeszów i wszyscy uczestricy zdali kon cowe egzaminy. Pomimo tvch osiagniec $w$ kursach motoro-
wych bierze udziat wciaz znikoma ilose dziewczat hufców SP 1 kól LZS.
Komendy prowiatewe SP w dalszym ciagu organizuia
kursy szkolenia motorowego kursy szkolenia motorowego
samochodoweno. można za samochodowego, mozna
tem to nledociagniecie
li


## Udajac konsumentów inspekforzy PIH-u ujawnili nadużycia popelniane w rzeszowskich restauracjach

miejscu udalo sie stwierdzic, ze prawie wszedzie sprzedaje
sie ja w ilosciach mriejszych nie odpowiadajacych pobra nej opłacie.
I tak np. Zacisze" Hp. bufetowa barı
,"Zacisa Tyrus zamiast przewidzianej porci 300 gramów wydawała tyl ko 250 gramów. Wódka ta boratoriach PIH-u zawierala zaledwie 39 proc. alkoholu. A zatem byla rozciriczazna prz
Podohne naduzycia wykry to $w$, ,Barze Rybnym". Bute
towa Stanislawa Magnuck okazała nawet wiecej i,spry-
tu" od swych koleżanek Wódka przez nia wydawana posiadaia zaledwie 37,2 proc alkoholu. Okazalo sie nawet
ze po wykryciu przez PIH ka nie zmieniła postapowa nia. Nieco póżniej przepro-
wadzona
kontrola Zawadzona $\begin{gathered}\text { kontrola } \\ \text { kladow }\end{gathered}$ Za-h
Gastronomicznych wykazala ponownie, że ob


Magnucka oszukuje klien tów. ,Trudność" $z$ jaka przy
szio jej wyrzeczenie sie tychczasowego systemu jo usprawiedliwiona poważny mi dochodami uzyskiwany mi ta droga.
bufetowa Men"Mostowym sprzedajac Mziena Trzecia wodki przy niedomierzaniu kiebie tow mogia zyskać dla s.eble
213 zl.

Amatorów latwego zysku nie zabrakło zreszta wsrón personelu innych zakładów Kelnerzy ,radzili sobie" do
liczajac nieuważnym klien liczajac nieuważnym klien
tom po kilka zlotych do ra chunku. W czasie kontrol PIH ujawnil takie oszustwo w restauracji "Podzancze" gdzie kelnerce Bronislawie
Szuberli udalo sie doliczy Szuberli udalo sie doliczy
na jednym tylko rachunku na jednym ty
zł. Na szczescie poszkodowanym , klientem " byl inspek tor PIH-u. Inspektorzy przy lapali nie po raz pierwszy na tym samym Józefa Waw $\begin{array}{lll}\text { rzkiewicza } & \text { kelrera zatrud } \\ \text { nionego w } & \text {,Jutrzence }\end{array}$ butelke wina pôslodkieg czesto pobierał o 4,70 zł wiecej. Oczywiście nadwyžke przeznaczal na whasne wy-
datki. W czasie pracy czesto datki. W czasie pracy czest
bywal pijany. Wszystkie t bywal pijany. Wszystkie
wypadki powtarzaly sie
wielu zakładach. Powszech nym rowniez zjawiskiem by lo niedomierzanie piwa, czesto nawet o $40 \mathrm{~cm}^{3}$. W rezultacie inspektorz siedmiu zaktadach $\begin{array}{lll}\text { siedmiu zakładach } & 5,725 & \text { li- } \\ \text { trów wódki, którą } \\ \text { przezna }\end{array}$ czono do dyspozycji labora torium. Ponadto na podstawie sporzaczonych protoko lów sprawy czlonków perso nelu wielu placówek zostały
skierowane do Prokuratora Miasta.

## M0 - ściga spekulantów i kombinatorów

## W ubieglym tygodniu na do garbowania skór. S. Pasierb trudinil sie rownicét

 terenie Sokolowe (pow. Kol-buszowa) organa MO ujawbuszowa) organa mandel skowrami zwierzecymi. Trutni sie nim ob. Sylwester $P$ Pa
sierb, u którego podezas re wlzji znaleziono kilkanaście skór clelecych oraz apara

## Wiẹcej wniosków rae onalizatorskich

Niedawno w sali woj. Dom: Kultury w Rzeszowie odbyla sie narada racionalizato-
row oraz kierowników komorek racjonalizatorskich spóldzielczosci pracy woj. rzeszowskiego, ${ }_{6}$
Narada wykazsia, ze w wielu spódcizielniach pra cownicy zglosili cenne
wnioski, ktore przyczynity wnioski, które prayczynily
sie w poważnym stopniu do szybszego wykonania planu i zaoszczedzenia surowca. I tak np. Krawiecka Spóldzielnia w Dębicy zlozyła 5 wniosków racjonalizator skich. tylez̀ samo Spordziel
nia ..Pokój" w Debicy, Spótdzielnia Wielobranzowa PO kój" w Mielcu i Spóldzielnia Cholewkarzy w Leiajsku Cenny wniosek zlożyl
m. in. Henryk Ryszkowski ze Spółdzielni Metalowo wnej w Przeworsku. Skon-
struowat on kuchenke prze pokatnym ubojem zwierzat raynych.
W Jaśle organa MO zatrzy maly Józefa Fundalskiego za spekulacje zywcem i prze tworami miesnymi oraz; za skupywanie owocow w tyc s.amych celach. na MO zatrzymanm zostali Mieczysilaw sikorski i Broni slaw Siedlarski (kicrownik Przedsiebin woców i Warzyw w Rypi-
nie), ktirzy w celach speku lacyinych palsupili prywat nie 7 ton i 18 kg owoców Stubnie (pow. Radymno). Za kupinne owoce i gotówka zo Prokuraturanowane $\underset{\text { Rrespowip zastosowalawa }}{\text { Prata }}$ czasnwy areszt wobec Wiad Sława Bifszezaka, ktory w okresie sierpnia i września zakupswal krowy od oko liennei ludnosci i finkonvwa nielegalnego uboju oraz
sprzedażz miesa. w Priemvélu
costa Przemyślu zatrzyman (magazynier GS w Medyre 3a roprowadzenle do obrotu handlowego wlasnego towaru po renach wygorowanve orsz za wystawianie faktur
na towary po cenach wyina towary po cenarh wvi
szych on obowiamiacych dian gminnych spildzielx.

## Zawiadomienia

U W A GA! Obywatele m. Rzeszowa i okolicy: PODARKI.KOMUNALNEJ w RZESZOWIE zawiadamia, że zostal otwarty ,MIEJSKI ZAKEAD POGRZEBOWY‘ przy ul. Sxopena 5.
ZAKEAD ten swiadczy ustugi dotyczace pocho wania zwlok jak: przewóz zwlok kara-
wanem $z$ miejsca $2 g o n u$, do kaplicy lub wanem z miejsca $2 g o n u$, do kaplicy lub ZAKEAD prowadzi sprzedaż trumien, wieńców i innych akcesoriów eny na sprzedaż usług i wyrobów stoSzczegolowych informacji udziela MPGK * AKEAD POGRZEBOWY Nr 1 przy ul. Szopena 5 .

## Miasfoprojelit - Rzeszóu

 Przedsiębiorstwo Projek towani
## DISKUSYHIE SPOTKMALE

projektantami Młastoprojektu, które odbędzie się
KWALIFIKOWANYCH STOLARZY metalowo - budowlanych, SLUSARZY maszynowo - remontowych, zatrudni naPracy Stolarzy i Metalonców w Rozwadowie ul. Mickiewicza Nr 61. Zgloszenia należy kierować na wyżej podany adres.

MURARZY, TYNKARZY, CIEESLI i ZDUNOW zatrudni natychmiast ZJEDNOCZENIE BUDOWNICTWA WOJSKOWE-
GO Nr 25 w KRAKOWIE. Wynagrodzenie wg Ukladu Zbiorowegn $+5 \%$ dod. MON. Zgnagrodenia przyjmuje $\begin{aligned} & \text { Dzial Za- } \\ & \text { trudnienia Kraków, ul. Eokietka 25. }\end{aligned}$ K-430 nosna trocinowa, która przyWartosciowy jest rownie wniosek Józefa Misiuka, pra cownika Robotniczej Spot
dzielni Pracy Jednośc" dzielni Pracy .Jedność Przemyślu. Znaidzie on za-
stosowanie przy wulkanizowaniu kotla.
Jest jednak wiele spółdziel
ni. ni. ktorych pracownicy nie
zglosili jeszcze ani jednego wniosku.

Henryk Górecki
Biale plamy w rzeszowskim sporcie

|  <br> Pracownicy poszukiwani <br> KWALIFIKOWANYCH STOLARZY metalowo - budowlanych, SLUSARZY maszynowo - remontowych, zatrudni natychmiast na dobrych war'nkach Rzemi-śnicza Spóldzielnia Pracy Stolarzy i Metalo ców w Rozwadowie ul. Mickiewicza Nr 61. Zgioszenia należy kierować na wyżej podany adres. <br> MURARZY, TYNKARZY, CIESLLI i ZDUNOW zatrudni natychmiast ZJEDNOCZENIE BUDOWNICTWA WOJSKOWEGO Nr 25 w KRAKOWIE. Wynagrodzenie wg Ukladu Zbiorowegn $+5 \%$ dod. MON. Zglcezenia przyjmuje Dzial Za- trudnienia Kraków, ul. Eokietka 25. | z uchwal IX Plenum KC PZPF, jest rozwijac istniejace i zakla dac nowe ludowe zespoly sporaktyinn wlotarowie Lzs. wy jatkowo duze znaczenie ma na wsi spiawa uaktywnienla dziew czat w zyciu sportowym 1 przezwycięzenia w oparciu o prace polityczno-wrehowaweza Istnjejacych w tej dzledzinie objawow zacofanta, na których zeruje wrog klasowy". <br> Zalecaniy wszystikim te bardzo pozyteczna broszure blblioteki ,Iskier". <br> Zawiadomienia <br> U W A G A! Obywatele m. Rzeszowa i okolicy: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ w RZESZOWIE zawiadamia, że zostal otwarty <br> ,,MIEJSKI ZAKEAD POGRZEBOWY'، przy ul. Sxopena 5. <br> ZAK£AD ten świadczy usiugi dotyczace pochowania zwlok jak: przewóz zwlok karawanem z miejsca zgonu, do kaplicy lub na ementarz. <br> ZAKEAD prowadzi sprzedaż trumien, wieńców $i$ innych akcesoriów. <br> Ceny na sprizedaz̀ usług i wyrobów stosowane sa wg państwowego cennika. Szczegolowych informacji udziela MPGK * A K K-427 <br> Miastoprojelst - Rzeszou <br> Przedsiębiorstwo Projek towania <br> Budownictwa Miessklego w Rzeszowie zaprasza micszksúców Rzeszowa na <br> DYSKUSYJNE SPOTKAME <br> z projektantami Miastoprojektu, które odbędzie się w dniu 28. X. 1955 r. o godz. 17 w swietlicy DEOR przy ul. Obr. Stalingradu Nr 9/11. <br> W PROGRAMIE: <br> 1) Zapoznanie mieszkańców $z$ budowa naszego mia sta i zadania projektantow w świetle potrzeb wojewodztwa rzeszowskiego. <br> 2) Dyskusja oraz krytyczne uwagi na temat w projektowaniu użytkowanych mieszkań. <br> KOLEKTYW MIASTOPROJEKTU RZESZOW K-433 |
| :---: | :---: | -

## Saara <br> widziana z Genewy <br> dena

## Hasła Komitetu Centralnego KPZR



Francla wydobywa roczuie pieile
dziesiat cztery icztery dziesiate milloria ton wegla 1 produkute
dziesiec 1 szest
dzlesiatych m1-

## Wyniki

V Konkursu Sportowego Ziemi Rzeszowskiej

 sa Franclszek Gudz z Przemytia cza Zdroju. Otrzymuja oni po
714 zl.
 kursu, ktorry odgadik om won- 11 wyni-
kow. Druga magrode otrymal $\begin{array}{lllllll}291 & 328 & 771 & 2285 & 2984 & 3744 & 3745\end{array}$ 518764886560.

CHROMIK USTANAWIA W trzecim ostatnim dindu Le slid w Łodzl nlezwykle cenny r sko wodzl Mezwykle cenny re
kord Polekl ustanowil Chromk
w biegu na 10 km uzyskulac

## Jordania odmówila przystąpienia do woiskowego paktu bagdadzkiego

##   <br> canie przy dadzkiego. <br> Premier Jordanii Said el-murt <br> 


(Ciag dalszy ze str. 1) czacego
szy rozwój
odbuspowe
gospodarki rodowej, o pokobj, o zjedno czenie narodowe Korei na demokratycznych zasadach! Braterskie pozdrowienia Demokratycznej Republik Wietnamu,
odbudowe gospodarki naro dowei. a pokój. o ziednocze-
nie narodowe Wietnamu na nie narodowe Wietnamu na
demokratycznych
zasadach! Niech zyje Niemiecka Republika Demokratyczna ostoja pokojowych sil ca-
lych Niemiec, sil walczacych przeciwko wskrzeszeniu mi litaryzmu, o zjednoczenie ojczyzny na zasadach pokoNiech umacnia sie wija przyjažń i sié roz między narodami niemiec. kim i radzieckim!
Pozdrowienia dla narodow Federacyjnej Ludowej Republiki. Jugostawii! Niech ska przyjaźń i wspôpraca między narodami Zwiaziku Radzleckiego I Jugoslawii!
Niech krzepnie i rozkwita przyjaźń 1 wspólpraca mié
dzy Związiem Radzieckim dzy Zwiazkiem Radzieckim
a Republika Finlandil, oparta na równości, zaufaniu
poszariowaniu wzajemnym poszanowa
narodow!

## Naród

$\underset{\text { arład ood radziecki wita }}{\text { Nadowie niezale }}$ nej i demokratycznej Austril! Nlech krzepna i rozwijają sie przyiazne stosunki narodów Austrii i Zwiazku Ra dzieckiego w Imie trwalego
pokoju w Europie!

- Pozdrowienia dla wielkiego narodu hinduskiego! przyjaźń i wspólpraca mie dzy narodami Zwiazku Radzieckiego i Indii dla dubra spraw
swiecie!
Pozdrowienia dla národów krajów
i zależnych,
kalczacych
wach uciskiem imperialistycznym,
o wolności i niezawisyose narodowa!
Niech żyje przyjaźń wspolpraca narodów Anglii, Stanów Zjednoczonych
Zwiazku Radzieckiego Zwiazku Radzieckiego w napiecia międzynarodowego, o pokojowe wspofistnie-
nie pañstw i o zapewnienie

Agenci amerykuriskiego ośrodka wywiadow czeyo odpowiadaja przed Sadem Wojskowym w Warszawie

wiecie
wiecie.
Niech jaźńch umacnia sié przyharodami Zwiazku Radzieckiego a narodami Francji Whoch w walce o pokój,
przeciwko wskrzeszeniu miprzeciwko
litaryzmu
wskrzeszeniu
niemieckiego, stworzenie bezpieczeństwa zbiorowego w Europie!
Pozdrowienia dla mas
dat pracujacych Niemieckiej Re-
publiki
Federalnej, walczacych przeciwko siłom reakcji, o pokój i bezpieczentwo narodów Europy! Pozdrowienia dla narodu
jańskiego,
walczacego przeciwho wskrzeszeniu miitaryzmu, o niezawislost narodowa o demokratyczny ozwój swego kraju!
Niech żyje pokojowa po-
lityka zagraniczna
Zwiazku ityka zagraniczna Zwiazzu Radzieckiego niewzruszona
polityka utrzymania 1 utrwá enia pokoju, polityka wspol $\underset{\text { pracy }}{\text { lenia }}$ międzynarodovejej rozwoju stosunkow gospo-
darczych i kulturainych ze darczych i kulturainych ze wszystkimi krajami. Zolnierze Armii RadziecKiej i Marynarki! Pogłebiajcie wytrwale swa wiedze
wojskowa i polityczna, doswojskowa i polityczna, dos-
konalcie swój kunszt bojowy, opanowujcie najnowszy sprzet bojowy i nowoczesna bron!
Niech zyja okryte chwala zwyciestw bohaterskie ra-
dzieckie sily zbrojne, stojace dzieckie sity zbrojne, stojace zenstwa naszej ojczyzny! Ludzie pracy Zwiazku Ra
dzieckiego! Jeszcze sciślej zjednoczmy sie wokól Partí Komunistycznej i rzadu radzieckiego, mobilizujmy wszystkie nasze sily i enerdie twórcza. do wielkiego twa komunistycznego! Robotnicy i robotnice, choźnicy i kołchoźnice, inteigencjo radziecka! Powitaj my godnie XX Zjazd Komunistycznej Partii Zwiazku Ra dieckiego nowymi sukcesami produkcyjnymi w walce
0 podniesienie wydajnosei racy, o wykonanie 1 prze stwowych, o planow, pany, potęzny wzrost gospodarki narodowej!
Niech
Niech żyje i krzepnie sojusz klasy robotniczej
chłopstwa kołchozowego kierownictwem klasy robot-
niczej - niezomna stroju radzieckiego!
Niech żyje i rozkwita bra terska przyiaźn narodów Zwiazku Radzieckiego wielonarodowego pañstwa so cjalistycznego!
Ludzie nracy Zwiazku Radzieckiego! Wytrwale wcielicie w zycie polityke pas
tii radu. zmierzajaca do czegolnie szybkiego roz przemysku cieqziego
oodstawy dalszego rozkwitu calei gosoodarki narodowei. ndnjesjenia dobrobytu 1 kul ury narodu. umocnienia po


Komitet Centralny KPZR $\begin{array}{lll}\text { wzywa } & \text { pracownikow prze- } \\ \text { mvełu } & \text { socialistycznego } & \text { do }\end{array}$ walki o oostep techniczny. o wrowatzenie do produkcil osiaqnieć rodzimei i zagra nicznei nauki. techniki podniesienie poziomu mecha nizacti i automatyzacji pro cesów produkcyinych. wzy-
wa do wzmożenia wsoózz wa do wzmożenia wspózza-
wodnictwa socialistycznego wodnictwa socialistycznegn
neustanne podncszenie wy ne eustanne dodnoszenie wy-
dajności nracv. drscypliny, o ulepszanie iakości i obniżanie kosztów produkcii. wykonanie i i drzekro
p! anów nañstwowych. Komítet Centralny KPZB nawołuje pracownikow prze-
mystu spożywczego $\{$ artykumyshu spozywczego $\{$ artykuwiekszenia produkcji i as ymentu towarów. do obniżenia kosztów produkcj
Dalsze hasła wzywaja kor-
choźników
choźników. pracownikow istów w dziedzinie rolnictwa wo zwiekszenia obszaru zas, podnoszenia kuitury rol nictwa, 女wiekszenia zbiorów zbóż do 10 miliardów pudów rocznie, zapewnienia trwałe bazy paszowej przez podnozenie plonow kukurydzy, d wszechstronnego rozwoin hodowli.
Hasła zwrócone do pracow ników transportu kolejowego floty morskiej i rzeczrej wzy waja do zwiêkszenia i przy-
Spieszenia przewozu ladunspieszenia przewozu radun-
kow, do lepszej obstugi pasakow, do lepszej obstugi pasaatacji srodków transportu.
KC KPZR apeluje do praskonalili aparat państwowy aby troskliwie zalatwiali spra wy ludzi pracy, walczyli o cbniżenie kosztow ©utrzyma-
nia aparatu pañstwowego sami pracujacymi

- Podnoscie poziom nauczania i wychnwania dzieci,
walczcie $\quad 0 \quad$ politechnizacje zkoly! Wychowuicie dzies w duchu milości i oddania oiczyżnie radzifckiej. w du-
chu przyiażni miedzy narodami - brzmi hasło zwrócone do pracowników oświaty Radzieckie Zwiazki Zawodowe! Szerzej rovwijajcie
wspólzawodnictwo socjalistyczne o zwiekszenie wydajno
 stepowanie
Rozprawa
roczente narodowych planow gospodarczychi Rozpo-
wszechniajcie doswiadczenia nowatorów produkcji! Przeja wiajcie nleustanna troske 0 dalsze podniesienie dobrobytu i poziomu kulturalnego ro otników : urzedników! Kobiety radzieckie! Walczie o nowe sukcesy we wszy ki narodowej, nauki i kultuy w szczytnym z chowania dzieci dla dobra i szczęścia narodu radzieckieszcz
go.
K

Końcowe hasła glosza: Komunisci I komsomolcyl
tudiujcie wytrwale teorie marksistowsko - leninowska, kroczcie w pierwszych szere-
gach bojownikow o dalszy ozkwit naszego socjalistycznego przempsiu 1 rolnictwa, c postep techniczny w gospo
darce narodowej. o nieustanay wzrost dobrobytu narodu radzieckiego, o zbudowanie komunizmu w ZSRR
Niech Żyje Wielki Zwiazeh Socialistycznych Republik Ra
dzieckich - ostoia przviaźni i chwaly narodow naszego kraju, niezlomna rekoimia pokoju na całym świecie! Niech zyje wielki narod ra
ziecki - budowniczy komunizmu!
Niech żyje Komunistyczna Partia Zwiazku Radzifekiegc natchnienie i wielka siła
kierownicza narodu radzieckiego $w$ walce o zbudowanie komunizmu!
Pod sztandarem Marksa-Engelsa-Lenina-Stalira, pod przewodem Partij Komunisty cznej - naprzód do zwycie-
stwa komunizmu!

## Zakończenie

 ogólnohinduskiej konferencii solidarności azjalyckiejOREDZIE DO MINISTROW SPRAW ZAGRANICZNYCH CZTERECH MOCARSTW.
 dze zakonczyla sie ogoinohin-
du. a konnerencja solidarnosci
azjatyckiej. Na posiedzeniu koñcowym uchwalono tekst oredzia


 nei chwill mile sie stae punk
tem zwronym wh historii. iesil.
doprownid do sprawie zapriestania wyycilgu
zbrojen oraz zakazu wzyskich
rodzajow broni masowej zafia-
 go pokolu na calym swlecie do-
poty dopoki nie nastapi
brojenie in nie zaprzestanie sie





Ze świata

