## list Marszalka Polski 8. Rokossowskiego

do ucesestrikioù Krajowel Konferencii
 uczestnikom meniowe Ligi Przyjació Winerza, Ligi Lotniczej i L Morskiel - serdeczne po m oraz w imieniu zointe
ant
 tycznej działalnoścl. Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Obrony Narodowe Minister Obrony Narodowe
$(-)$ Konstanty Rokossowski Konstanty Rokossows
Marszałek Polski

# GAZETA BIAEOSTOCKA <br> Organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partil Robotniczej 

Z ostatnici chwili PEKIN. W ciagu ostatnich
trzech lat odkryto na terytorium
Chin Ludowych nowe złoza wegla
 kriwaniom geologicznym ${ }^{1}{ }^{1}$ wier-
ceniom. Dokonano ogkem prze-
szło 5.200 probnych wiercen.

MOSKWA. Konstruktorzy ra
dziecey opracowuja coraz nowe
typy dypy maszry do uprawy 1 wyko-
pu burakow cukrowych. WSrod
nowych maszyn szczegonine inte-
nosule resujaco przedstawla sie na polach
do spulchniania gleby na
buraczanych. Agregat ten doko-
nuje spulchniania rownoczesnie nuje spulch
podrużnego

## W DNIU SWEGO ŚWIETA HUTNICY PRZYRZEKAIA

## Więcej stali i zelaza dla wzmóocnienia Ojczyzny

Uroczystości w hucie „Pokój"

## STALINOGROOD. scie $i$ radośnie scie i radosnie obchodzili swoje doroczne swięto bohaterscy hutnicy polscy, którzy produkujac coraz wieksze iloprodukujac coraz wieksze ilo- ści żelaza 1 stali umożliwiaja przyspieszanie naszego pokojowego budownictwa, roraz lepsze $\left.\begin{array}{r}\text { zaspokajanie } \\ \text { calego } \\ \text { spotreczeństwa, }\end{array}\right)$ calego spoleczenstwa, umac- nianie sif, Polski LudowejSzczególnie w roku bież, któ ry zapoczatkowuje urucha- mianie pierwszego etapu bu-



Mosklewskim Instytucle Energetyki 1 m . Molotowa ksztalca sle nowe kadry inzynierow 1 techinkow-energetykow, WSrrod wy-
ktadowców znajuja sie czionkowle Akademil Nauk ZSRR. W InKtytucle studduje rowniet mlodzlez polska,
Na zajeclu: studencl plerwszego roku wazata Elektrytikaest


dowy Kombinatu Nowa Huta, Dzien Hutnika stal sie przegiadem gotowosci tysiecy nienie potrzebnych dla rozwoju gospodarki narodowe ilości stali i żelaza. Na tego roczne swieto hutnicy przy-
szli $z$ poczuciem dobrze spelszli z poczuciem dobrze spel
nionego obowiazku, czego wynionego obowiazku, czego plan w I kwartale br. i dalsze osiagnięcia produkcyjne. Centralne uroczystości od byly sie w klubie fabrycznym huty "Pokó"", przodujacego zakiadu hutniczego, kroby zaI kwartale bry
szezytne pierwsze miejsce we
ogolnowspotzawodnictwe inge obec nie wielkie zadania związane z zapewnieniem powaznych ponadplanowych ilosel
robów dla Nowej Huty.
Przemówienle wstępne wy glasza przewodniczacy Zarza du Glownego Zw. Zaw. Hu Glos zabiera nastepníe mi nister Hutnictwa inż. Kiej stut Zemajtis. Gdy oznajmia on, że Przewodniczący KC
PZPR, Prezes Rady Ministrow Boleskaw Bierut wysto sowal do hutników list z okazji ich swieta, zrywa sie zy-
wiolowa owacja. Wszyscy
. wstaja i dlugotrwalymi okrzy wstaja d diugotrwalymi okrzy ja wyraz swej milości i przy wiązania do Przywódcy i Na uczyciela calego narodu (Tekst przemówienia min. Że majtisa podajemy na str. 2) Wzniesione przez mówc okrzyki na cześś hutników na cześe Wielkiego Budowniczego Polski Ludowej Bole chwytuja z ogromnym entu zjazmem.
Przewodniczący akademi Kieszczyński oglasza, że we współzawodnictwie pracy o
tytul najlepszej huty w I kwartale br. sztandar przeBZPW Im. Slerzana 108,2 proc. DUKCYJNYCH. BZPW Im. Slerzana? wykonacie plan maja.

##  <br> do wallai óplan pótrocanes.

Od radosnego święta klasy/robotniczej - 1 Mala minęlo 1 dnl. Minęla plerwsza dekada bleżącega miesíaca mlestąca realizacj1 zadań czwartego roku Planu 6-letnlego. TOWARZYSZE WLOKNIARZE! Wyniki uzyskane plerwszych dniach maja mówia, ze w blalostockim wiokń następuje przełom, że uczestnicząo w diugookresow m wonu awodnictwle, coraz sprawniej pokonownanle I dekady

$$
\begin{aligned}
& \text { ZAKLAD "A" tkalnla w metrach - } 104 \text { proc } \\
& \text { mach - 104,6 proc } \\
& \text { przędzalnia w kg - } 125,4 \text { proc } \\
& \text { w } \mathrm{kg} / \mathrm{nr} \text { - } 103,7 \text { proc. } \\
& \text { watkach - } 1054 \text { proc } \\
& \text { a w kg. - 113,2 proc } \\
& \text { ZAFLAD ,,E" tkainia w metrach - } 104 \text { proo } \\
& \text { watkach - 90,7 proc } \\
& \text { w kg/nr - } 92 \text { proc }
\end{aligned}
$$

Ogólem tkalnie BZPW Im . Sierżana plerwsza dekade wykonaly w metrach - 101,5 proc., w watkach - 102,2 proc., przędzalnle $w$ kllogramach - 112,1 proc., $w \mathrm{~kg} / \mathrm{nr}$ -

Jednak, jak widzlcle towarzysze, zadań I dekady nie wykonala w metrach tkalnla zakładu , C " oraz w watkach tkal. nia 1 w kllogramach przedzalnia zakładu ,"E" w Michałowie. Z doswne PYia tego wynika, ze trze

Tkacze zakładu "C‘! Tkacze í przădkı zakładu , E"高 Załoga zakładu ,,A" z nadwyżka wykonuje swe plany. Czy wam nte wstyd, ze właśnle tkacze 1 prządkı zakładu ,,A nadwyżka swoja pokryll wasze zaległoścl, że dziẹkı tym nadwyżkom plerwsza dekada bm. zostala wykonana przez

Towarzysze z zakladów , C" 1 ,, $\mathbf{E}^{\prime \prime!}$ Wlerzymy, žo tak jak na Wartach Majowych dolożycle wszelkich starań, aby NAD. ROBIC ZALEGLOSCI powstałe w I dekadzie 1 pomyślnie

Wszystkle slly do walki o plan pofroczny

## BŁ YSKA WICA

chodni Centralnej Rady Zwia-
zków Zawodowych zdobyla zaloga huty "Pokoj".
z kolei minister Zemajtis annaczi zlotymi krzytami zasługi 43 wyróżniajaçych sie szczególnie ofiarna praca pra cowników hutnictwa
Zebrani na akademii przo dujacy przedstawiciele wszy stkich hut w kraju postano wili wyslać do Prezesa Rady Ministrów, Bolesława Bieruta list, w którym sla Mu swe grzyrzekaja, ze ich wkladem w budownictwie socjalizmu w naszym kraju będa ponadplanowe tony surówki, stali, do. datkowe tony wyrobów walcowanych, nieustanne podnoszenie jakości produkcji, wykonywanie planu wedlug a

## Już we najbliższych dniach

rozpoczynamy na lamach naszej gazety drukować nowa powieść w odcinkach

## p. t. ZBUNTOWAN:

Autorem powieści jest
BOGUSLAW KOGUT

- OBYWATELE CHLO PI! Trzeba kontraktować len, bo nasz krajowy przemys inlarskl potrzebuje coraz wle cej surowea. Kontraktacja to patriotyczny obowiazek każde go chlopa wobee ludowego państwa.

Tak mawlal cezęsto na ze branlach gromadzkich przed stawiclel Suwalsklego Przedsieblorstwa Skupu Surowców Wloklenniczych, ob. Domintk Kiełczewskı, za|mujacy stę kontraktacja $\ln u$ w pow. graJewskim.
Chłopl, docenlając ważnoś kontraktacj1 w gospodar

## Przedterminowe

 wykonanie zamówień dla Palacu Kultury i Nauki im. StalinaMOSKWA - Zaloga To lany Elektrotechnicznej wyk nuje przedterminowo zamn
wienia budowniczych $\mathrm{Pałac}$



czych planach panistwa 1 pragnąo dać dowód swego patrí tyzmu, masowo kontraktowait len. Nie zapomnteli jednak zainteresować sié przy oka zf1 tym, jak sam Filełczew sk1 - posladający duże go spodarstwo w gromadzie Ple sze, gm. Bogusze, wywlaquje slę z kontraktacji.


I okazało sie, ze... nie zaJEDNEGO ARA LNU.
No 1 jak teraz wyglądacie obywatelu Kiełczewski? Jak
możecie przekonywać innych, kiedy sami nie wykonulec swolch obowiązków! (4713)

# Liga Przyjaciól Żołnierza Liga Lotnicza i Liga Morska polączyty się w jedną organizaccję 

## Pañstwo ludowe otacza hutników síala troskliwa opieka <br> \section*{Skrót przemówienia minisìra Hułnicłtwa inż. Kiejsłuta Zemajtisa}



ZE SWIATA

##  Andrea Gagero. Jak wiadomo, Gagero juz od druzszego czasu prowadzi a bronie pok Kongresie Pokoju, Wradze koscielne nie- jednokrotnie usilowaty zmusic go nia walkt sie jednak nie odrzuc scielnych <br> Królak PIERYSZY WE WROCLAWUU <br> Polska wygrywa IX etap Wyścigu Pokoju

 Do IX etapu Wyścigu Pomlach polskich ze Zgorzelcado Wrocławia ( 160 km ) wytartowało 43 kolarzy
Etap ten zakoíczyl sie suk rużynowo jak 1 indywidualnie. PierwSzy na mecie we Duńczykiem Jorgensenem Dunczykiem $\left.\begin{array}{c}\text { Jorgensenem i } \\ \text { Austriakiem } \\ \text { Deutschem. Fla- }\end{array}\right]$ biński zają 4 mieisce, Wil zewski piąte. Szóst
rezentant Polonii Francu laków w pierwszej piątce zapewniło Polsce zwyciestwo
drużynowe Po wielu niepowodzeniach, jakich doznala drużyna polska w tegorocz stwo na etapie we Wroctaw lest miła niespodzianka.

|  <br> królak Pienwszy we wnoctawlu <br> Polska wygrywa <br> X efap Wyscigu Pokoju <br> Do IX etapu Wyśclgu Po <br> koju - plerwszego na zeredo Wroclawia ( 160 km ) wy startowało 43 kolarzy. <br> Etap ten zakończyly sie suk <br> drużynowo jak in indywidual <br> nie. Plerwszy na mecie we Wroclawiu byi Krolak przed <br> Dunczykiem Jorgensenem <br> binsiski zajał 4 miejsce, a Wil <br> czewski piate. Szosty by re re prezentant Polonii Francu <br> skiej Pawlisiak. Trzech Po laków w pierwszej piatce za <br> lakow w pierwszej piatce za |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

3-KROTNIE WIEKSZA PRODUKCJA NIŻ FRZED WOJNA

## Krajowa Konferencja Zjednoczeniowa



## Wegry - krajem nowoczesnego przemysiu I wysoko rozwinietego rolnictwa


#### Abstract

Przemówienie fow. M. Rakosi' ego na wiecu przedwyborczym w Budapeszcie BUDAPESZT. - 9 mata | tury klasy robotniczej. Wystarczy stwlerdzić, ze obecnle |  |
| :---: | :---: |
| tys. stachanowcow. Coraz |  |
| Cweksza czesc kilasy rabotn- |  |
| dzy $1 \mathrm{kwalifiliacj1}$ |  |
| mu intelis |  |
| Zmieniło sie rownee |  |
| raz to wiecej chlopow |  |
| cza na droge wielikie」 |  |
| da |  |
|  | nita |
| rodzin. |  |
| pracowalo w wich juz blisko 340 tys rodzin Obeente |  |
| czlonkowie spotdziel |  |
| dukcy ynych 1 gospodæ |  |
| państwowych posiadaja <br> oc. catej ziemi orne | $\begin{gathered} \text { siof } \\ \text { stan } \\ \hline \text { d } \end{gathered}$ |
| - |  |
|  |  |
|  | gich elementów, agentów podze. | 




## Francji przy równoczesnej kle

## Wróg nie śpi - bądźmy czujni

kaidy niemal dzien
go pokojowego buda birynosi nowe, powazne suk pasy W walce 0 zowazne suk
zbudowanie
cociz prede wszystkim naszej par
 mil zadań partia przed na nasa ros.
ile 1 krzepnie, wzmacnia
in swój autorytet wśród naj
zeriscych mas, podnosi się po
po
tom ideologi
fel czionkow.

## Z£OM DLA HUT!

Nzmóc jeszcze bardziej tbiórkęzlomu Hewykorzystane rezerwy na wsi WARSZAWA. W Minister stwie Hutnictwa, odbyla sie
tych dniach narada pelno mocników resortowych i wojewódzkich do spraw surow-
cow wtórnych. Podczas narady omówiono przebieg zbiór ay 1
i dostaw zlomu do hut minionych miesiącach br.

## Dotychczasowy

 doiorki zlomu - stwierdzono na naradzie - wykazuje, żwe wszystkich cześciach kra
and iu, we wszystkich miastach wsiach i zakładach pracy ist nieja ogromne, niewykorzy-
stane jeszcze rezerwy tego sannego dla gospodarki naro dowej surowca wtórnego. W mielu wypadkach dotychcza kazaly sie nieproporcionalnie niskie w porównaniu z możliHósciami zbiórki. Np. ogrom no rezerwy zlomu istnieja w resorcie leśnictwa, który plan dostaw za I kwartal br. prze wroclawskiego "Pafawagu" bie swy juz w bm. reaza dostaw złomu. Wielkie rezer-

## Wykonywanie planu dostaw

 'zomu do hut przebiega do tychezas na ogól pomyślnie usiłuje te pozostałosci wróg kczemnej, rozkładowej robo-
ty.

Zeby skutecznie sparallzo. wać 1 uniemożliwić działal-
nośc wroga, żeby dać skutecz ny odpór naciskowi wrogiej ideologii, musimy byé czujni, pogłebiać nieustannie na-
sza znajomośc marksizmu sza znajomosé marksizmu bojowa postawe wobec każdego przejawu przenikania mniej uświadomionych ludzi

## A przecież spotykamy je. szcze członków parti1, którzy

 szcze członków parti1, którzyzajmuja blerna postawe wobec działania wroga, nie zaw sze potrafia odeprzé 1 roz zbrodnicze insynuacje powszechniane przez imperia listyczne agentury. Często
także członkowie partil nie także członkowie partil
reaguja w odpowiedni sób na fakty sluchania
gich naszej Oiczyznie gich naszel Ojczyźnie 1 naro perialistycznych. A przeclez jest obowiazkiem każdego mości mas, że radiostacje im perialistyczne to srodek za-
truwania śwladomości ludzi zacofanych, to wylegarnle d wersyjnych plotek 1 pogło
sek, to jeden ze sposobów p
rozumiewania Imperialistycznych ze swymt najmitami, droga przekazy-
wania im instrukcii 1 wska
zówek dycil dokonano przeciè nieniejedno przestępstwo.
Wróg specjalizule się w czerstw. Raz jest to wuere rozwoju naszego pryemyshu
innym razem - podle kła $n$
stwo lub wrestcie - panikarska
ga rozbić možna tylko jedn
broniạ. Jest nia prawda
zwyciestwa, trze
nale opanować
po mistrzowsk, trzeha $n$
Po to, by partía coraz le
piej mogła spełniać role p
dujacej sily narodu, by skuteczniel zwalczala wroga, konieczne jest, b
każdy je. czfonek coraz le piej przyswajał sobie nauk
wiellich wodzów międzyna rodowego proletariatu
Marksa,
Engelsa Stalina, potrzebne
niała sie ideologicel wzmac glebiajmy świadomosé polityczna i aktywność każdego czlonka partil 1 wszystkich jej organizacji, podnieśmy poziom naszej pracy politycz no - masowe, bojowej ina
syconej bogata treścia ideo wa, jak równleż poziom szko lenia ideologicznego, wolnego od dogmatyzmu i wulgaryza cj1" - uczył na VIII Plenum na każdym kroku nasza prace praktyczna z teoria markSistowsko - leninowska, stuna, przyswaia Lenina istali na, przyswajajmy masom nra życiu i dziołach naczeó ni droższego Nauczyciela"
Po to, by każdy czlon
partii mógł zwyciesso rozl.
jać wroga ideologie, krzy\%
wać wrogie plany, koniecz
jest podniesienie na wyższ,
poziom szkolenia partyjnego,
przepojenie całej pracy or logiczna, rozszerzenie i ulen
szenie pracy polityczno. ma
sowel.

Praca polityczno - masowa
to poteżny orez w wychowy
waniu mas, w podnoszeniu no
soraz wy\%


## Wézmy choćby sprawe kra dzieży mienia socialistyczne-

czego dobra tylko złodziel,
nie dostrzegamy, ze w ba dzo wielu wypadkach ${ }^{\text {insp }}$ ratorem jest wróg Polski Li dowej. Jakże czesto wo ogóle nie laczaymy ,drobnych" kra dziė̇y $z$ naciskiem wrogie
Ideologii, $z$ jej przesacaaniem ideologii, z jej przesa
slę do naszego zycla.

## A przeciè to własnie my, członkowie partii, powinnismy wychować załogi w du chu poczucia gospodarza za-

 ności, pracy, W duchu czujlizować do walki o ochrone mienia społecznego, wytworzyé wśród nich atmosfere nienawiści i bezkompromiso-wości w stosunku do wszel-
kich szkodników i złodziel kich szkodników 1 złodziel.
To przecież mt powinniśmy sami zrozumieć i przekonać pobłazliwe, przez palce, tolerancyjny liberalizm w tej
dziedzinie jest niezwyle szkodliwy, ułatwia bowiem wrogowi prowadzenie jego ciw naszej Ojczyźnie. Musimy mówić o tym na
zebraniach partyjnych 1 zwąz
kowych, musimy troska o kowych, musimy troska o
mienie socjalistyczne prze poić pogadanki naszych ag
tatorów, artykuły w gazet tatorow, artykuły w gazet
kach sciennych, prace kultu-
ralno-oswiatowa. Trzeba każdy zrozumini, że dywer Sja, sabotaż, szkodnictwo go-
spodarcze to forma działa-
nia wroga klasowego.

| W naszel bezkompromisowej walce z wrogiem musimy być szczególnie czujnı wobec jego prób przenikania do szeregów partii i wobec nacisku wrogiej ideologii na słabsze ogniwa partyjne. Tę niecną robote często ulatwia wrogom beztroska, samouspokoje nie, gapiostwo niektórych towarzyszy. Gdybyśmy potrafili skutecznej i szybciej przeciwdziałać kreciej robocie wroga, nie mialyly miejsca tak skandaliczne, jak przyto- |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Cenne usprawnienie w kopalniach


Dyrektor, naczelny Glownego Instytutu Gornictwa w Stalino-
grodzie, inż, Marian Borecki opracował wentylacyjny przeliczgrodzie, inż, Marian Borecki opracowat wentylacyjny praticicz
nik elektryczny pozwalajacy nie tylko na stwierdzenie pzrenty-
 przebiciu noweego chodnikka
Zastosowanie przelicznika olbrzymie znaczenie dla bezpieczenstwa it higieny pracy w kopalniach.
Na zdeciu: Starsi asytenci-Edward Krok ${ }^{\text {it }}$ Robert Poleczek
przy prototypie przelicznika.
CAF - fot. Rytel

## Instytut Polsko-Radziecki kszialłci nowe kadry rusycysíów

| Rosnace wsiod spo | szy nacisk na filozofie mark- |
| :---: | :---: |
| stwa polskiego, a zwlaszcza | sistowska, jako na zasadniczą |
| wśród przodujaçych robotni- | podbudowe tdeologiczna w |
| ków 1 inteligencji twórczej | każdej pracy naukowo-badaw- |
| zainteresowanie życiem naro- | czej. Zarówno wykłady jak i |
| Związku Radzieckiego - | seminaria prowadzone przez |
| raju przodujacej na świecie | wybitnych specjalistów z da- |
| techniki, nauki, kultury 1 sztu | nej dziedziny wiedzy pomy- |
| ki wymaga stalego kształce- | ślane są tak, aby przyzwycza |
| nia i doskonalenia kadr wy- | jać studentów do samodziel- |
| tadowców 1 pracowników | nej pracy naukowej |
| naukowych z dziedziny rusy- | Zakoríczenie kursu oraz e- |
| cystyki. Zadanie to m. in. | gzaminy odbęda się w czerw- |
| spełnia istniejacy w Warsza- | cu br. przy czym najzdolniej- |
| wie Instytut Polsko-Radziec- | si wybrani z grona absolwen- |
| ki, który podobnie jak w ro- | tów stanowić będą młodą ka- |
| ku ub. zorganizowal i w ro- | dre pracowników naukowych |
| ku bież. 12-miesięczny kurs | Instytu |
| naukowy wiedzy o ZSRR. | W nowym roku akademic- |
| Program nauczania obejmu | kim 1953/54 w Instytucie |
| jący zagadnienia: historycz- | Polsko-Radzieckir. otwarte zo |
| ęzykowe, literackie i kul | stanie 4-letnie zao |
| ke, kładzio najwięk- | um filologii rosyjskiej. |

## W ZPW W WASILKOWIE ZAPOMNIANO

Racjonalizatorstwo i nowatorstwo ważnym czynnikiem posłępu technicznego
partyjnych 1 nie omawiano
jego działalności na posiedze jego dziakalnosci na posiedze-
niach rady zakladowej. Nie zainteresowano sie też działalnościa klubu racjonalizacji 1 techniki w związku zawodo-
wym włokniarzy, ani w ORZZ wym włokniarzy, anl w ORZZ
mimo, że wiedziano silkowie od dawna plany sa nie wykonywane. Ograniczyli sle towarzysze wadz nadrzednych do biadolenia, ze w
Wasilkowie sa gonsi ludzie Wasilkowle sa gorsi ludzie
od ludzi w zakładach m . Sier żana czy Pluszu.
W Wasilkowle są tacy sa-
mi robotnicy, jak 1 w innych zakładach produkcyjnych. zbudowaniem lepacować nad zbunowaniem lepszego jutra,
jak 1 robotnicy z Pluszu, czy
Z Fabryki Przyrzadów i Uchwytów. Tak samo chcieliby
oni przodować w pracy. Ale trzeba im w tym pomóc.
Trzeba, aby organizacja
partyjna i rada zakładowa sze
$\qquad$

# W żadnym gospodarstwie PGR nie wolno 

Naležyte zaopatrzenle gos．
nodars＇w pGR w pasze jest
sprawa wielkie！wagi szeze－


## Zapohiegajmy pożarom

Ochrona własnosel spoleczne－fabryk 1 domów miesz．
kainych wszelkich buynnków l lasow－jest naszym oby－ kalnych，wszelkich budynków I lasów－jest naszym oby－
watelskim obowlazkiem．Tymczasem często zapominamy watelskim obowiazkiem．Tymczasem czesto zapominamy ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$
grozinym wrogu，itotry temu dobru zagraza－pozarach． groznym wrogu，ktory temu dobru zagraza－o pozarach．
Grožnym，bo straty spowodowane prze ogie wio
wrocnie w skall panistwowel tyle，tle budowa mlasta dla 15 rocznle w okall panistwowed tyle，tle budowa mlasta dla 15
-20 tys．mezeskancow．Ale ten grozny wróg mógiby byt z latwoscia pokonany，ponlewaz̀ ogromna wiekszośc pozza． row spowodowana jest nieznajomościa
przepisow ochrony przeciwpozarowej．
przeplsow ochrony przeciwpoiarowey．
Oto wclaz jeszzeze naczeseciej przyczyna pożarów sa pa－

 wzbronlone＂．Pall sie w lesile，gdzle zwłaszcza w okresie
upatow i suszy wystarczy jedna．iskierka，by spowodowá
nieszczescle．Pall ste w poblitzu stert zboza．Wypadki takie upaszczéscle．Pall sle w poblizu stert zboza．Wypadk1 takle
nis．
musza bye jak nasurowlef teppone，zarowno przez upowaz－
nione do tego władze，lak 1 przez kazdego obywatela．

 wolno wprowadzać palnikow do tych
znajduja sie materlay fatwopalie．
w niektorych zakładach sa łamane．
 wych w naszych domach mieszkalnych，usuwaja，wszelkie
niepotrzebne przedmioty ze strychow，dabaja，aby nigdy sle tam nte znalazły materiały latwopaine．Czesto pryyczy－
na pozarów bywa nieuwaga，roztargnienie．Dlatego przed
noter wyjściem z mieszkanta，nawet jesli bardzo spleszymy sie，
nic zapomnijmy sprawdzic，czy wyłaczylismy maszynke elekiryczna lub zelazko．Zapa1ki，nafta，benzyna，zapal． niczz1 winny byy tak schowane，aby nie mogyy
nasze dziect．Okoto 10 proc．pozarow w domach mieszkal． nasze dzywolywanych jest bowiem przez dziec1 pozostawio－
nych wwota
ne bez oplek1 1 majace dostep do mater Duża role w walce $z$ nieberpieczenstwem pozarów ode．
grać powinny spółdzielnie produkcyñe，ktorych zarzady winny propagować sprawe ochrony przectwpozarowe za
rowno wsrod spódzielcow jak 1 w gromadzie． Wraz z nadejśsciem lata rozpoczynaja sle wycleczk1 z za－
kłaciow pracy do lasu．Lasy sa ogromnym skarbem－da－
la nam cenne surowce，wplywaja dodatinio na klimat，sta－ a nam cenne suasego kraju．Diatego obowlazklem kazde now z nas jest strzec nasze lasy prezed pozzerem．Musimy pa－
go
mietać o zachowaniu wzzelkich srodków ostrożnoscl－nle mietać o zachowaniu wszelkich srodkow ostrozinoscl－nle
palić paplerosów w lesie，nie zakładać ognisk，nie zosta．







产满若 swa．Jesieni，draw dieki pencine－
mu wykorzy．tanic maszyn
Rospodarstwo PGR Rymki mus wykorzybtaniu maszyn
gospodarswo PGR Rymki
nalpierwze ukonczylo sprzett
i

## 

| wartosci．Podobnie suszona <br> bedzie i koniczyna． Plelegnacia roslin okopo－ wych w PGR odbywas sies bedzie przy pomocy mazzyn， Na polach beda，pracowac opielacze，bronki przerywa cze，ktơre odclaza ludzl，poz walalac im zajac sie nalezy－ cie szybkim sprzetem siana． Cheac zlikwidowac marnotra wstwo paszy przeznaczonej na czas zimowy，postanowio． no nie dopuśéć，aby ktokol－ wiek karmif bydlo ta pasza， ${ }_{z \text { wlaszzza }}^{\mathrm{w}}$ ze $\begin{aligned} & \text { zknesie } \\ & \text { zabezpieczono }\end{aligned}$ |
| :---: |

sie
zel
sta
gol
2
zad
nie
tez



wynikajacym1 ze wzrostu in
wentarza We wSzystkich goo
podarstwach．Gdyby wweo dypodarstwach，Gdyby wieo dy
rekca zespotu nie zwiekszy
la areału zasiewow rosin pazimuwym nie zmnielszylyby
sie，lecz przeciwnie，wzrosysie，lecz przeciwnie，wzrosy
Obecnie zasiew lucerny obej
muje w tym zespole ponadno
row
rowniez aread ra
WYch it inelone
twisk naturalnyc
the



kam paspodarsKładnie techniczna mawna sid nokosow，kladac szczegolny
nacisk na
pefne nacisk na perne wykor
nie maszyn．Zwlezione $z$ nie maszyn．Zwlezione z po
la siano bedzie układane na
tzw．kozlach a nie tak jak 2．．time

## 



 zono tu szczeginy nacisk
eksploatacle cennych
asort
 stych 1 zalanych woda，dostep
nych tylko wokresie zimo
Tegoroczna wcresna zima，
ktoegra mamy luí za soba，ob－


 byla raczed preszikoda w pra－
cy przy wyrobte asortymen－ cy pryy whoble asorymen－
tow drzewnych．pontewaz ro－ botncy nieraz musielf wy－
grzebywá ze snlegu pryykry－ grzehywat ze snlegu prat
te nim sztukt drewna．
$\qquad$
 czylo sie to szczegónie w $\begin{array}{lr}\text { nadleśnictwle } & \text { Czerwony } \\ \text { Dwór，Goldap，Zytkiejmy } 1 \\ \text { Fowale，które nie posiadaja }\end{array}$ robotnikow miejscowych inych
sza sprowadzae ich $z$ innych powiatów．Jednak 1 tutaj po－
trafiono rozwlazać trudną sy－ tuację，ktora się wytworzyła． Nadleśnictwom przyszly z pa－
moca komitety powlatowe partll 1 rady narodowe，które
braly czynny udzlal w wer－ braly czynny udzial w wer ności pomogly narady produk

## 

 wzywajac do wspoczzawoank，twa inne nadlesictwa．Zobo wiazanie swoje nadiespictwo Sokóka wykonało．Nadiestre
two Nurzec eksploatacte drent na za pierwszy kwarta umpl
czylo w tym samym termint

$$
\begin{gathered}
\text { W duzel mierze do pomyll } \\
\text { nego zobowiazanta wyknonaliz }
\end{gathered}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { nego zobowiazanla wyionanas } \\
& \text { planu przyczyilo sie ston } \\
& \text { wante pil mechanicznych, }{ }^{\text {to }}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Elk, Suwadk } \\
& \text { Blalowleza. }
\end{aligned}
$$

Podsumowujac wykonarli



## Nowe wydawnictwa

 ＂Ksiąílii i Wiedzy＂ W holdzie pamied Wielkiego Stalina
＂TAMTE＂CZASY NIE WROCA．

## Spóldzielcy z Krzywólki czekaja na wspólny plon

| o bezpowrotnej przeszloscj należa te czasy，gdy w należa te czasy，gdy w gminie Przerosl，w powiecie suwalskim，żyl w dobrobycie obszarnik Slowikowski．Dzis nie ma już pana Słowikow－ skiego tak jak nie ma w Pol－ sce wielu innych obszarni－ ków i kapitalistów żyjących kosztem robotnika i chlopa． <br> Gdy wladze w odrodzonej Oolsce ujela klasa robotnicza， ziemię obszarnika Slowikow－ sktego rozdzielono pomiedzy bezrolnych i malorolnych chło－ pów．Ziemié pana dziedzica o－ trzymali także chlopi z groma－ dy Krzywólka．Przyszlo wów－ czas nowe，lepsze życie．Z każ－ dym dniem bylo coraz lepiej， chlopi widzieli，że teraz pracu－ ja dla siebie，a pañstwo przycho－ dzi im z pomoca．Juź nie trzeba bylo nikomu czapkowac i dzie－ lić zapalke na polowe． <br> Wieczorami zbierali się chlopi z Krzywólki，wspominali dawue， ciężkie czasy，dyskutowali o swoich codziennych gospodar－ skich klopotach i późno w nocy rozchodzili się do chalup．Coraz częsiciej w rozmowach tych po－ ruszano nowy，nieznany，jed－ nak interesujący każdego chlo－ pa temat．Tym nowym tematem hyly wieści o zespolowych for－ | mach gospodarowania，－spit－ dzielniach produkeyjnych．R $\mathbf{6}$ ż－ nie o tym mówiono．Ci，którym nie wiodlo sie na nedznym ka－ walku gruntu myíleli，że może dobrze by bylo i u nich zalozyć taką spóldzielnié．Człowiek nie musialby harować od rana do wieczora，ziemie uprawianoby już nie zwyklym plugiem kon－ nym，ale tráktorami． Za czlo－ wieka pracowalaby maszyna i możns by było pomyéleć o kul－ turalniejszym życiu． <br> Ale bylo kilku takich，którym dobrze siẹ wiodlo，mieli dużo ziemi，spichrze pelne zboża，a w oborze stalo dobrze odżywio－ ne bydło．Ci nie chcieli żadnych zmian．Straszyli，że w spój－ dzielni pracować trzeba od świ－ tu do nocy，że chlop nie może mieć nic wlasnego，jedzenic go－ tuje się we wspólnym kotle itd． Kilku wahających się uwierzylo， ale nie wszyscy．Wic̨kszośćc ma－ lorolnych i średniorolngch nie poszła na lep kulackiej propa－ gandy．Pracująey chlopi，któ－ rym wladza ludowa dala ziemie i otaczala stala opieka，wiedzieli， ze plotki te sa wymystem wro－ gów，którym marzy się powrót starych＂dobrych＂czasów． <br> I tak powstala mys1，aby zalożyć spóldzielnié produk－ cyjna．We wrześniu 1952 r． | sprawe postawiono na zebra－ niu gromadzkim．Pomimo wrogiej propagandy kułaków 1 ich poplecznikow postano－ wiono，że y Krzywólce powsta nie spóldzielnia．Wybrano ko－ mitet zalożycielski do którego weszlo 11 chlopów． <br> Ale wróg nie zrezygnowal z walki．Pod wplywem kulac－ klej propagandy odpadło dwóch chlopów．Jednak re－ szta nie dala sie otumanić． Czessé z nich wziêla udzíal w wycieczce zorganizowanei do spóldzielni produkeyjnych． Pojechali，popatrzyli，rozmó－ wili sie ze spóldzielcami．o－ powiedzieli o swoich klopo－ tach itroskach． <br> Z wycieczki powrócill u－ mocnieni，przekonani o wyż－ szości gospodarki zespołowej． Uwierzyli w prawde o spól－ dzielniach，bo wszystko wi－ dzieli wlasnymi oczyma．Wów czas cheé przystapienia do spóldzielni wyrazilo jeszcze dwóch chlopów． <br> A kiedy w Warszawie przed－ stawiciele ponad 5600 zorgani－ zowanych spóldzielni sktadali dumne meldunki o swych o－ siagnięciach i dzielili się swy－ mi doświadezeniami，krzywól－ scy chlopi zalożyli spóldziel－ nię．Na cześć I Krajowego | Zjazdu Spóldzielçzoścl ： <br> dukcyjnej nazwano ja $\mathrm{m} / \mathrm{t}$ niem „21 Lutego＂． <br> Ale to byl dopiero poom tek zwyciestwa．Kryjac za cudzymi plecami kyil cy wynaleźli sobie ${ }^{\text {a }}$ mocnika w osobie niejatis zyli go do kreciej，rozblat kiej roboty．Jakio byly tom jaśnie pana Slowikowskey zdaniem kulakokow，najbarom nadawal sie do siana tu wsrod innych b．fornallo raz matorolnych i sredniakor Ale nie udała sie wrogan sja．Chlopi krzywólscy may byli w postanowieniu， dzieli do czego dazà．Na oos nym zebraniu usunieto $k$ lacka wtyczke－Michniem cza． dzielcy dniu 15 kwietnia on pierwszy wyruszyli do wo． nych siewów．Dzien ten 1 sie dla nich dniem zwyel stwa idei spoldzielczosci dukeyjnei，dniem zwyciefo prawdy thad kulacka prom ganda．I dzisiaj już z dim nie pola． <br> ธi，Swieczkowski przedstawiciel redakcii w Suwalkach |
| :---: | :---: | :---: | :---: |

## WSZYS Y DO ODGRUZOWANIA MIASTA

## W miejsce ruin zalóżmy zieleńce




## Hystawa artykulów kosmetyczuych viatwi zaopatrzenie sklepów

|  <br> 14 -35:5xisidx |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Wainiejise |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| PROGRAM | RADIOWY |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



## NIE WSZYSCY IESZCZE DOCENIAIA

## Punkty skupu odpadków przy PSS i MHD nie wywiązuja się ze swych ohowiązków

## O tym, Jak wielkie znacze-

 $\begin{aligned} & \text { nie ma zblórka złomu } 1 \text { ma- } \\ & \text { kulatury, powinnismy } \\ & \text { wle- }\end{aligned}$ kulatury, powinnismy wie-dzled wszyscy. Jednak nie chca, wiedzlé́ o tym niektóre zakłady w naszym mieścte, które nie zblerala zupelnie makulatury 1 ztomu. Często
nie dostarczaja do Centrali
Odpadkow Uyytkowych czy tez̀ do punktów skupu złomu.
Mieqdzy Innymı wiele niezrozumlenia wykazay Wscho dnie Zakłady Przemysłu Wel nlanego, które przetrzymuła
od dawna wielkle iloścl ztomu
na placach.
Przeclwieństwem tych zakładów są Blałostockie Zakła dy Graficzne. Wykonaly one swój plan zblórkı złomu w 103 proc. 1 w terminie dostar czyły go do spóldzieln!.

## 

 tała -126 , Lucyna Gula
Krystyna Sobotko z kl. III b

Na/wiecel ksiazzek czytaja
II a 11 a.
Dobra frekwencia w biblio tece (ponad 60 asób dziennie)

## Nowa pralnia mechaniczna przy ul. Slonimskiej 2

Brak pralni mechaniczne w Białymstoku sprawial do poważne kłopoty.
Sprawa ta zostala już cze
Ściowo rozwiazana,
gdyż ostatnich dniach uruchomion w Białymstoku przy ul. Sło nimskiej
pralnie mie.jska.
Do praln! przyjmowana lest tylko bielizna. Niskie ce ny pozwola masom pracuja

## Heleny Roguckiej 1 Bron-

 slawa Rogalskiego, którzy potrafla zachecić
młodziè trafıa zachecić modzié míd do
korzystania $z$ bibliotekl. Helena Rogucka poza wypoz̀y-
czaniem ksiażek prowadz! czaniem ksiazek prowadz!
szkolenie bibiliteczne dla ucz
niów klas trzecich.
Zbigniew Akackl
korespondent


## OBWIESZCZENIE



W najblizszzych dniach rozpoczna sle masowe szczepienia ochron niom ochronnym podlegaja wszyscy obywatele zarówno dzie-
ci Jak i 1 osoby starsze.
(as)

## Posiedzenie PTL



OD MUZYKI NA GRZEBIENIU DO WYRÓŻNIENIA W FESTIWALU

## PSS tanczy

## WYNIKI IX ETAPU Międzynarodowego Wyscizu Pokoju zamieszczamy $w$ dzisiejszej gazecie

 na stronie 2Szczególy z tego etapu podamy jutro na str. 6

Nadszedl dzień eliminacj1 powiatowych zespołów arty-
stycznych w Blałymstoku. Sa la ZZK
brzegi pypelniona jest
pubiczoscia. Tu ówdzie wsrod pilnie obserwujacych scene widzów barwne kowle zespơów, którzy juz̀ przeszli swój egzamin. ne wchodzi zespół tanceczny PSS. Barwnym korowodem
przewija się szesnaście modych dziewczat o rozesmias
nych twarzach; tanicza płynnych twarzach,

Scena, zbyt mała, by po-
mieścić mogła szesnascie tañczacych osób, nie pozwala na wykonywanie figur swobodnie 1 z rozmachem, ale widocz
nym jest, ze dziewczeqta radza, sobie.
Gotów? Gotowl Pada odp whedź, Kurtyna... slychać gło dzimy mily tanlec regionalny Jureczka", pelen swobody 1 emperamentu. Furza bi oruskie spódnice, migaja ko lorowe chustki l wyszyç na rekawach koszul. Po minach tańczaçech atwo zauwazyć, ze są zado zyku zespotowym brzmit to obkute na blache". Nagle ka tastrofa; Jedna 2 tańczacych za kulisy, przytrzs mujac ober wany guzik. Rima sekund, jedna agrafka 1 mpada adept-
ka sztuki choreograficznej z niepewna wprawdzie mina, szybkimi krokami wracz na dzlewczęta o jednym tylko mysla: jak naprawić nieprzewldziany mankament. Po po ozumien!
mentem 1 jeszcze grosniejkilka ostatnich figur tańca Znowu oklask!.

A jeszcze tak niedawno, bo przed kilkoma miesiącamı obszernej 1 dobrze utrzyma nej swietlicy PSS zbierała sie młodziez po pracy, aby potañczyć przy adapterze ie było zespołu, nie bylo ralne w oz szerszym znaczentu ralne w szerszym znaczeniu kier. swietlicy tow Bizuno wicz, przygladalac ste wirujacym parom, zwrociła sle do
młodzieży, ze przeciè rowni dobrze można by było zatań zyý coś ludowego. Ochoczo stanelo osiem dzlewczat do
krakowiaka, Poczatkowo szlo nieudolnie, a a potem coraz. le pief wprawiano w sko
plikowane nawet figury.

Dziewczeta nabraty ocho y, zaczely slé zbierać oddziel e pracowac nad soba. Za miestac nauczono sie juz tro zie orklestra w osoble tow Bizunowicz, przygrywajace na grzebieniu, nle zawsze od dawała melodie taka, jaka na plsal kompozytor, ale dyso nans 1 drobne zmiany nie by-
Po mlestacu rada mlejsco wa zainteresowara sle zesp em, zaangażowała instruktor ee 1 akompaniotora cleẹtict o tanca posrod mlodziezt pracujaces Potoczyła sle praca wart kim pradem, Trzy mlesiące wysilku miésni - bolały no gi, po schodach chodz11o sté
z trudnoscia, ale zespól fuz trudnoscla, ale zespor
istnial, pracowal, rozwifal istnial, Kazda, wolna godzıne, kaz
 nia na próby Brak mięk
kich pantoflı do ćwiczeń zo kich pantofli do cwiczen zo
stał juz zlikwidowany. Dyrek cja PSS zakupiła 20 par obuwia 1 nie zachodzi potrzeha
przerywania próby dla wyprzerywania próby dla wy-
jęcia drzazgt z nogi któref z koleżanek. Natomlast dotklı whych kostiumów. Tym samym zespól nie moze czesto występowac; bo fest uzalez. niony od kostiumow, ktor w określonym terminie.

Obecnle zespó PSS przygotowuje ste do eliminacjl wojewódzkich, w których ble
rze udział. Trzy miesiace for sownej 1 wytrwałel pracy daly pleekne rezultaty. Nie po szly na marne drugle wleczo
ry spedzone w swietlicy nle raz do godz. 23 i nleprzerwane powtarzante tańców. W ciagu tego krótkiego czasu ze oslem tańców, w tym wlększa okolic Bialegostoku
Na czolo zespolu wyblly ste
dwle uzdolnione młode pra-
cownice PSS: Rrystyna P1-
skorz 1 Halina Kochańska, eszta zás zespołu stara się o kI sztuk! choreograficznel. Trzeba zaznaczyc, ze do roz-
wolu zespolu w duzel mierze przyczynila sle pomoc dyrek erdeczinie oplekuje slę mło dzlutkim zespolem. Ogromny apal, poświęcenle, crężka spó PSS

Irena Dabrowska



## GAZETA $A B O 1^{\circ}-{ }^{\circ} W^{\circ} C$

Cięzie warunki atmosieryczne wymagaja od Rolaray wielliego hartu ducha

walory beda mialy w tegoro
cznym wystigu decydulace
znaczenie
cięzców.
prowadzaçych wyścig Dut Z. Polaków
dwosch etapach doskonale po

WORONIECKA ; CIMOSZUK NAJLEPSI
Zawody gimnastyczne szkól ogólnokształcących
 nej Liceum Pedagogicznego
Bialymstoku odbyly sie zawo Biaymstoku odbyry sie zawode
gimnastyozne z udzialem najle KOLEJARZ ELK PROWADZI

## O mistrzostwo klasy , „A"

Grunt, w ktorym powstaje warszawska kolej podziemna jest najgorszy, jaki sobie tylko mozna wyobrazic $z$ punktu nych tego typu budowy. Prze cinaja go cale pasma kurzawki (maziowate, żólte blotko) liczne podzio rie reczki i mułów, a cale pokłady iow przez ostatnie dwa lata sląscy górnicy ściagniẹci do robót w stolicy przeblaja w tym wszy stkim glebokie sztolnie odpierajac bezustannie ataki ziemi zazdrosnie
swego panowania.

Ciéżkie byly te dwa lata. Ale im gwaltowniej odpierala warszawska ziemia
czlowieka uzbrojones pneumatyczne swidry chanizowane koparki, tym bar dziej rosła wiedza i umiejetnosci robotnika i zespolu tech specjalistów radzieckich "Metrostroju", którzy z zapalem prowadza walke z nieu ma geologicznymi przeszkodami gruntem, zagrzewa w pra cy i pozwala usuwać stale na rastajace przeszkody

Wode, która od razu od po-
czatku pierwsza przypuscila szturm pokonano. mrozem. Specjalna apara tura do zamrażania

## LIST Z WARSZAWY

## Metro wygrywa walkę z ziemią

22 stopniach Celsjusza. Tam gdzie wdarla sie ona jednym frontalnym atakiem zatapia jac szy, z ponoca prekszed Bednarczy ktory w skafandrze opuszczal sie na dno za kładajac ladunki dynamitu patrzac potem z óry, jak rozerwana ziemie wybiera z szybu lyżkowa koparka ociekająca woda. Później poradzono sobie $w$ inny sposob takie jakich sie używa przy budowie filarów mostowych W nich na malej przestrzeni gdzie od wysokiego císnienia mocno pulsowalo cale cialo móno pulsowalo caie ciało waly na zmiane brygady zlo żone z najdoświadczeńszych najbardziej ofiarnych robot ników.
Tak wlaśnie bylo na szybie $\mathrm{S}-22 \mathrm{~A}$, gdzie brygady mlo dzieżowe Bogdana Klimackie go, Stanislawa Gaski i Felik sa Waleriana wyrabialy mimo truanych warunkow do 500 proc. normy, stosujac mieqdz innymi system Zandarowe przekazujac sobie mloty pneu matyczne w ruchu
zerów, co z kolel da kazde mu z nich roczna oszczędność wynoszaca ok. 250 godzin. Ten czas, teraz bezprodukmogli ludzie wykorzystać dla siebie.
na nie z okien swoich wygo
dnych limuzyn.
Czternascie lat omawlany Czternascie, lat omawlany
dyskutowany projekt zmarı 1 dyskutowany projekt zmarı
wreszcie śmiercia naturalna wreszcie 1939 .

Tak wyglada
etap budowy metra. Ale jest to inwestycja o charakterz stałym i metro bedzie rozbudowywane bez przerwy, tak,
lak ma to miejsce w ZSRR, jak ma to miejsce w ZSRR, gdzie wlaśnie przed kilku-
nastu dniami oddany zostal do uzytku dalszy odcine Dodziemnes kolel.

Znajdujaca się na ukonicze niu fabryka tubingow (ele mentów stalowych do obudo Soli na Ziemiach Zachodnich bẹdzie przez najbliższe kilkadziesiat lat miała wiele pracy. Ramowy plan rozbudowy metra przewlduje bowlem sleć linit budowanych przez whele lat. Będzie to zależało od tego. w jakich kierun socjalistycznel stolicy

Liczne stacje metra, któ rannie wykańczane i beda stanowily prawdziwe arcydzieła sztuki. Ozdobią je licz widla wykonane przez nal
szych zespốw méshich 1 tu
skich szkól ogólnoksztalcaçobl skich szkól ogólnoksztal
liceów pedagogicznych
województwa województwa. Ogólem w waver
dach tych udzial bralo 554 wodników i zawodniczek,
W punktacji ogolnej dzew ezat I miejsce $\quad$ zajeto Lit
Pedagogiczne $\quad$. $\quad$ Bialymbt
przed Liceum Pedagogicznyn przed Liceum Pedagogicznyn
Augustowie. W punktacji nug chlopców I mieisce
Liceum Ogólnokszalcacte w Bialymstoku przed
Pedagogicznym równiei Pedagogiczn
legostoku.
 miejsce zajela
Arciuchówną Arciuchównq i.Sewerynón
wzystkie $z$ bialostockieso
ceum Pedagogicznego. $Z$ ch ceum Pedag
ców najlepsz
Cimoszul ksztalcacego przed Szw
Liceum Pedagogicznego chowiczem z Liceum ksztalcące costoku).
Po zaw
 wać będzie nasze wojewód
na ogólnopolskiej spartaki we Wroclawiu.

ZMP-owskie Raidy

## Pokoiu

## 

OLECKO (tel, wl.) W jor punkcie docelowym raidach bralo udzial prz osób reprezentowanych pra
drużyn meskich i
$\qquad$ powiecie siemiatyckim w
owskich Kolarskich Raidac
koju koju startowalo ogólem 11 wodników i zawodniczek,
SOK'́EKK (tel wl.) W d punktach
Bokólskiego,

## sokólskiego, ZMP-owskic

dach Pokoju 237 osobib. P
$\qquad$
$\qquad$
ŁOMZA (te łomżyáskim według
$\qquad$
skiej Rzeczypospolitej Ludo wej z 14 grudnia 1950 r uplynêo hiewiele weece górnicy maja juz do zanoto wania wspanialy sukces. W polowle kwietnia zostal zakowej, maszyny do drazzenia tuneli poziomych. W prze iecy maszyna ta zostanie o budowana w sztolni i rozpaczie swa pierwszej linii wiadacel Prag pod Wisia do oóino do dwonca Gdańskiego.
Ten pierwszy sledmio-kilo

## przez dwadzieścia godzin $n$

dobe co 105 sekund prze
biegaly podziemne pociag
dy jak wygoda
szerokich mas stolecznel lu
dności nie byly brane pod

## projekt zrobienta lednego od

 cinka metra, które by prze clèo miasto wzdiuz na dy ironicznym watrokiem na projektodawice 1 sprawa szla ,ad acta" ,wentylowana ówcześn! urzedowej gwarze - ale upa dala za kazdym razem $z$ bra Wreszcie schwycono sle sta rego, wyprobowanego sposo tego ,wujaszka". za granica który by zechcial ulokowac swe miliony w te Inwestycje nie znalazł sie nikt kto b tą oferta sle zainteresowa1, b przy olbrzymich kosztach te się było liczyé $z$ nieslychant diugim okresem rentowania miara nle odpowiadało kapl talistycznemu wyra aniutalistycznemu inwestc.ów.
dostrzegalne
$\qquad$ Poko
osóh.
WV

Kilkanaście lat przed cita
tyczne prowadzenie prac przy

