# Trăiască presa sovietică, stegar în lupta penifu pace! 

## 5 MAI , Ziua Presei Sovietice

In ziua de 5 Mai , poporul so vietic sărbătoreşte cu mare bucurie "Ziua Presei", presă ale cărei baze au fost puse de Lenin §i Stalin, care au continuat cu mare grije să-i traseze caxile de desvoltare, fixându-i la fiecare etapă sarcinile ce decurgeau din conditiunile istorice ale momentului.
Ziua "Presei Sovietice" a fost hotărită a se sărbăte ri la 5 Mai deoarece in anul 1912 in această zi a apărut primul număr al ziarului Pravda, care a parcurs un glorios drum si astăzi reprezintă pentru ziaristi un indreptar prethios in vederea justei indepliniri sarcinilor ce le revin zlarelor Apariţia "Pravdei" in 1912 a tov. Stalin - punerea temeliilor victoriei bolsevismului din 1917. Pravda a fost prototipul puternicei prese sovietice care s'a desvoltat dupa Revoluția din Octombrie.
Astăzi, odatǎ cu "Pravda", în Uniunea Sovietică apar peste 7200 de ziare cu un tiraj pe 30.000 .000 exemplare in 80 de limbi șl se editează mii de reviste.
Cuvântul tipărit stă în slujba poporului sovietic in marea lui muncă de zi cu zi,
Presei sovietice ii este străină goana după senzaţional atât de caracteristica pentru presa burghezl care intretine prin fel de fel de svonuri sil minciuni isteria razboiului.
Presa burgheză este o presa anti-populară, in slujba unui grup de imperialişti care ațâtă la un nou război pentru a-și spori profiturile pe spinarea popoarelor Inrobite.
Spre deosebire de această presă, care este a „câtorva mii" din "pătura de sus", care a trasformat această făclie a intregului popor intr'un mijloc de şantaj spre a se îmbogăți, presa sovieca este a milioanelor şi zecilor ea fiind expresia celei mai inalte democraţii,
In timp ce in tararile capitaliste ziarele sunt monopolizate de câteva trusturi care obligă redactorii să scrie numai ceeaceéle convine, intrebuintând drept colaboratori, specialisti fascisti in chestiuni de presă, spioni și speculanți in stil mare, prieteni cu sefii bandelor teroriste din diferite tări europene, in Uniunea Sovietică toate mijloacele necesare presei aparţin poporului muncitor.
Mii de fabrici produc hârtia necesară ziarelor, mii de tipografii sunt puse la dispozitia presei şi sute de fabrici produc utilaje și mașini din cele mai perfecţionate pentru tipografii.
In lumea capitalistă presa apără interesele exploatatorilor find duşman al poporului, inn timp ce presa sovietică îşi are rădăcinile înfipte adânc in massele largi populare imbrățişând sentimentele, gândirea şi vointa ei.
Milioane de muncitori sunt colaboratori permanentii ai ziarelor şi revistelor sovietice. Prin presă oamenii muncii din Uniunea Sovietică fac schimb de experiență descriindu-şi metodele de muncă inovatiile, sentimentele lor patriotice, stimulând pe cei din jurul lor spre o muncă mai temeinică, cerând sfatul sau apelând la ziar pentru rezolvarea tuturor problemelor de ordin tehnic, știinţific şi chiar in chestiuni personale.

Ziarul urmăreşte fiecare problemă qi caută adânc fondul ches tiunilor personale, știind să descopere prin sistemul acesta de scrisori din partea muncitorilor, substratul prin care se poate con-
stata dacă chestiunea personală stata daca chestiunea personală
nu devine dintr'un caz particular nu devine dintr'un caz particular un caz privind intreg colectivul.
Astfel sunt cazurile când unii Astfel sunt cazurile când unii muncitori cer mărirea normelo
schimbări de incadrări, etc. schimbări de încadrări, etc.
Presa capitalistă este aceea care nu numaj că nu ajuta nimic la progresul omenirii, dar prin propaganda ei räzboinică, care ațâţă oamenii, depărtându-i dela munca constructivă, pune piedici desvoltării unei literaturi progresiste, folositoare lumii intregí.
Literatura sovietică s'a desvolat și s'a inntărit tocmai în lupta dusă impotriva acestor grupuri vrăjmase, impotriva curentelor reactionare, şoviniste.
Presa sovietică este un factor activ in lupta pentru pace a oamenilor muncii din intreaga lume, ea fiind avantgarda presei din ţările de democratie populară, care demasca uneltirile mârșave ale criminalilor ațâțători la un nou măcel și lupta pentru o frăţie între popoare, pentru pace.
Experiența ziarelor sovietice, minunatele lor metode de muncă, stârnesc interesul și ecoul cel mai viu în țarrile cu democrație nouă, inlesnind presei din aceste tări indeplinirea sarcinii de a mobiliza massele în vederea intăririi regimului de democrație populară, în vederea accelerării mersului inainte spre socialism și pentru lupta impotriva rămăsiṭelor reactiunii.
Folosind experienţa ziarelor sovietice si ziarul "Uzina Noastră" devine pe zi ce trece un ajutor reţios Partidului care luptă pentru o viață mai fericită pentru amenii muncii, pentru socialism.
Ziarul nostru publica in paginile sale zeci de metode, inovatii in muncă ale oamenilor sovietici, cari sunt un ajutor preţios muncitorilor din Combinatul nostru în munca lor de zi cu zi.
Folosînd metoda sovietică publicata in ziarul nostru, zeci de muncitori depăşesc normele, lucrând la mai multe maşini, elaborând rapid șarje de oţel, inlăturând timpj mortii şi mărind productivitatea muncii.
Sute de muncitori ai Combinatului nostru işi impărtăşesc unul altuia prin paginile ziarului, metodele lor de muncă, ajutându-se reciproc, critică atitudinile nesănătoase ale unora, birocratismul şi delăsarea in muncă, arătând și soluțiile de inlăturarea lipsurilor.
Ziarul nostru cauta să foloseasca spiritul de partid al presei bolşevice, adevărul ei, principialitatea și continutul ei ideologic, criticând curajos neajunsurile si luptand pentru a deveni un ziar cu adevărat al masselor muncitoare.
Ziua „Presei Sovietice", ziarul nostru o sărbă:orește alături de oamenii muncii din Uniunea Sovietică, de toţi oamenii cinstiţi din lumea intreagă, bucurându-se alături de ei de lumina pe care o împrăștie, hotărîti să lupte cu toate fortele conduși de această avantgardă a presei progresiste, pentru a contribui la consolidarea păcii din intreaga lume şi pentru
a contribui la infăptuirea socialismului în Patria noastră.
N. Babarţi

## PMPN PROLETARI DIN TOATE TARILE UNITI-VAI <br> Namăr inchinat Ziilei „Presei Sovietice" ina Noaslrä

## Ziua de 1 Mai a fost sărbătorită cu entuziasm DE OAMENII MUNCII DIN HUNEDOARA

In anul acesta, măreata zi de recere in revistă a forțelor proletare, 1 Mai, Ziua Solidarităţii Inernaționale a celor ce muncesc a fost sărbătorită sub semnul uptei pentru pace, înfrăţind pe oţi oamenii cinstiți din lumea intreagă, în puternica manifestare a hotărìrii de luptă împotriva lagărului imperialist atâţător la un nou război.
Având in frunte marele Partid Comunist (bolsevic) al URSS. partidele muncitoreşti și comuniste din tările de democratie populară si chiar cele din fările coloniale u mobilzat massele muncitoare la grandioasa sărbătoare a celor ce muncesc, sărbătoarea de care
tremură exploatatorii, care îsi văd tremură exploatatorii, care îṣi văd sfârsitul în înfăptuirea nemuritoarei lozinci "Proletari din toate tările, uniți-vă".
Incă cu 2 zile înainte de 1 Mai, Hunedoara îmbrăcase haina de sărbătoare.
Toate clădirile, instituţiile publice şi vitrinele erau împodobite cu steaguri, verdeată, portretul marelui Stalin, conducǎtorii Partidului Comunist (bolsevic) al URSS, Secretariatul P. M. R. si conducǎtorii particelor comuniste si muncitoreşti frăţeşti.
In dimineata zilei de 1 Mai , muncitorii au fost deşteptaţi de
fanfara Combinatului care în frunea unui detaşament de UTM--işti care exprimau bucuria lor că trǎesc într'o tară liberă în care munsărbătoarea lor sărbători in voie La ora 10 dimineaţa a inceput manifestația deschsisă de coloanele de motociclişti, în frunte cu portretul tovarăşului Stalin.
Coloanele de cǎlăreţi au trecut prin fata tribunei în care stăteau oficialitățile și evidenţiații în muncă in pas viu, imbrăcați in culorile naţionale, române si maghiare, pe fetele lor strălucind un zâmbet frăţesc.
In sunetul tobelor sì trompetelor, cu zâmbetul voios pe buze, intr'o formatie reprezentând o stea cu cinci colţuri, având la mijloc secera şi ciocanul, detaşamentele de pioneri påsesc in mijlocul pădurii de drapele.
Incadrat în drapele, tabloul tovarăşului Stalin, este purtat de doi dintre cei mai merituoşi pioneri.
In

In urma lor vine fanfara Combinatului care deschide drum mensei coloane de muncitori.
Pe secții, cu decoraţii în frunte, coloanele trec una după alta.
Bravii furnalişti dela „Furnalul Pancin au trecut mândri că în
câştigat întrecerea, dând cu 31,97 la sută mai multă fontă peste programul de productie. Coloana lo este urmată de muncitorii celor lalte furnale.
După ei, în pas viu trec otelarii, laminatorii, otelarii cuptorului electric de 5 tone, care lucreazà in contul lunii Iunie, turnătorii \$i forjerii.

Voioşi ca oricând, sportivii au defilat cu steagurile sportului.

In tot timpul manifestaţiei au fost scandate lozinci care exprimau hotărîrea muncitorilor de a lupta pentru pace, dragostea 10 pentru cel mai mare conducăto al popoarelor, tovarăşul Stalin.

Cei 17.000 muncitori participanți la manifestatie, au asculta Cu viu interes cuvântul tov. Tecov, delegatul Comitetului Central a P. M. R. care a arătat realizările muncitorilor din uzina noastră si aportul lor inn lupta pentru pace.
După amiază muncitorii au luat parte la petrecerea câmpenească care a avut loc in padurea Chizidului de lângă Orasul Muncitoresc, iar seara s'a desfăşurat retragerea cu torte.
Această zi de 1 Mai, va rămâme viu întipărită în constiinṭa muncitorilor noşiri, mărindu-le elanul in muncă, garantându-le că măretul front al parcii, este de neclintit.

## In lupta pentru Plan, în lupta pentru pace

## Muncitorii Combinatului nostru

au îndeplinit planul lunii Aprilie în toate sectoarele de muncă

In cinstea zilei de 1 Mai muncitorii Combinatului nostru au depus eforturile cele mai puternice, intensificând din plin intrecerea socialistǎ. Rezultatele muncii lor sunt un aport puternic la lupta pentru pace, impotriva ațâtătorilor la război.
Succesele obtinute de muncitorii noştri scot la iveală hotărîrea lor de a îndeplini Planul de Stat, de a contribui prin aceasta la intărirea Patriei şi a puternicului lagǎr al păcii.

## 

 mai mult minereuConştienţi că minereul scos de ei contribue la îndeplinirea Planului, minerii din Ghelar intensi-cându-şi eforturile, în luna Aprilie a reuşit să dea cu 6,1 la sulă mai mult minereu peste program.
Cu toate greutăţile intâmpinate din cauza terenului de muncă nefavorabil, multe din echipele dela Ghelar si-au indeplinit si depăşit planul.
Lup Ioachim, presedintele Comitetului de luptă pentru pace din Ghelar, se află in frunte
Echipa condusă de el, care lucrează în "Abatajul Păcii" a dat cu $100 \%$ mai mult minereu.
Ca întotdeauna, echipa lui este in frunte, iar exemplul lui este urmat şi de echipele conduse de

Daniel Ștefan şi Alic losif Băloni $62 \%$ mai mult minereu peste plan pentru pace, pentru viaţă.
„Punnalul Pacifi, funnal fruntas pe sectie
Colaborarea mai strânsă între tehnicienii si muncitorii depe terenul de încărcare cu cei dela gura furnalului, a fǎcut ca rezultatele pe luna Aprilie la productia de fontă a furnalelor 1 și 2 să fie mai bune ca oricând.

Respectând reteta de încărcare furnalelor, muncitorii depe terenul de sus au reusit să tină în continuu plline cele 2 furnale, prin aceasta înlăturând deranjamentele de functionare a instalatiej. Minereul printr'o sortare atentă a ost de o calitate mai bună, coninând mai putin steril și eforturile muncitorilor de a da fontă mai multă pentru întărirea Patriei, pentru pace au făcut ca furnalul Nr. 1, să aibă o depăsire de 31,92 la sută, iar furnalul Nr. 2, o depǎşire de 5,85 la sulă.
La ,Furnalul Păcii", echipa prim-topitorului U T. M.--ist Baba loan - distins cu ,"Diploma de onoare" a C. C. al U.T.M. pentru merite în câmpul muncii - care as, si de data aceasta se afla in fruntea întrecerilor pe sectie, de-

## Constructia de maşini din Donbas

Bazinul Doneţului nu este numai cea mai mare regiune carboniferă din U. R. S. S., ci si un insemnat centru de constructii de masini. Cu 21 de ani în urmă, in Donbas a fost fabricatǎ prima masiň de forat de constructie sovietica, care a fost apoi utilizata de toate minele din Bazin. In anii puterii sovitice, uzina din oraşul Gorlovka a produs numeroase masini si utilaj necesar industriei carbonifere. Aici s'a fabricat prima maşină de forat din lume, cu ajutorul căreia s'a mecanizat procesul de abatere a cărbunelui din straturile inclinate abrupt. Această întreprindere s'a situat printre primele care au trecut la produc-
fia in masă a combinelor de mină ,Donbas" pentru straturile cu in clinație uşoarǎ.
In abatajele unde altădată lucrau 25-30 mineri pe schimb, in prezent lucrează o combină condusă de un mecanic și doi ajutori. In atelierul experimental au fost montate câteva combine pentru abatajul cărbunelui din straturile abrupte şi maşini modernizate pentru forarea cărbunelui in straturile dure. In curând noile mașini vor fi livrate in mare cantitate minelor din Dombas, regiunea Moscova, Ural şi altor regiuni din tară.
(Agerpres)

## Expoziṭia industrială permanentă din Leningrad

La casa tehnicei a industriei de maşini din Leningrad este deschisǎ o expoziţie industrială permanentă, care este zilnic vizitata de numeroṣi muncitori, ingineri si oameni de ştiința. Adeseori, in salie expozitiei pot fi intâlniti vizitatori din alte orbse ale farrii,
care privesc cu interes masinile si aparatele complexe, construite Și aparatele complexe, construite in intreprinderile pentru constructii de masini ssi masini-unelte din eningrad.
Casa tehnicei folosesste pe larg diferitele forme ale popularizării tehnicel. In cursul anului trecut,

Ce aş orea să-mi spună Sfałul?

Nu mai pot, zău nu mai pot. Asta o spun peste tot. O strig chiar in gura mare Să se scrie si’n ziare : Sunt sătul de aşteptat Vreau să ştie şi la Sfat, Vreau să ştie lumea bine Ce canon este pe mine.
Ce sunt eu aspirator?
Sunt vehicol sau motor? Nu sunt om ca fiecare N'am şi eu plămâni, picioare? ... Am aici certificate Unde scrie c'am de toate Păi atunci ce's vinovat $\nabla \vec{a}$ intreb eu enervat, Să inghit ca un netot Praful depe stradă tot
Prajul depe stradă tot ? Când în atmosferă' $i$ vânt Sau când mătură prin pial Oamenii de dimineată, Ai zice că sunt vărar Sau la vre'o moarăar morar! -. Se ridică in urma lor Un praf de zici că e nor Ei sunt cu pulvarizatul, Iară eu cu aspiratul Ei fac praful aminti En fac praful amintit, Baq în gurà o batistă Si fug parcă aşi fi pe pistă Si fug parca asi fi pe
Fug aşa făr'să respir Parca aşi $f$ in delir Dacă mă vezi rămâi paf: Transpirat şi plin de praf, Cu ochii plin de gunoi, Iară in gură cu noroi, Și când mă opresc pe loc Mă gândesc si spun cu foc Ce n'as da sä zică Sfatul: $S^{\prime} a$ sfârsit cu alergatul; De-acum n'o să mai transpiri Si nici pratul să-l aspiri, Cáci vom doboli cu doba Ca să se schimbe metoda N'om mai mătura la şapte Ci cu o ona mai de noapte, Iar gunoiul s'a căra Si nu s'o depozita Pe străzi pe lângă tratoare, N'om pune pe el nici sare, Ci vom comanda tulumbe $P e$ două roate să umble Pentru uzul arătat Ca într'un oras cura N'om mai da banii pe sare Ci vom lua o stropitoare Si vom merge cu stropitul Iar apoi cu curàțitul Si uite aşa va merge frate Curaţenia „pe roate" Ce n'as da sắ-mi zică Sfatul S'a sfârşit cu alergatul, Cu trecutul am terminat'o Deci... „adio delpassato"

Nicułă Tănase

## Aviz important

Circums riptia de Militie Hunedoara aduce la cunoştinłă intregei populaţii, si Plasel Hunedoara urmă toarele:

1) Nimeni nu are voie să întrebuinteze fotografii cu colt alb, care sunt destinate numai pentru buletinele de identitate. Cel ce vor fi găsiti că au folosit, s'au vor mai folosi din aceste fotografii pe alte carnete sau acte, vor fi pedepsiti conform Ordonantel Nr. 62:1949, Directiunii Generale a Militiei.
2) Nici o persoană nu are vole să facă vre-o stersâturà sau corectura sau să aplice vre-o stampila pe noul buletin de indentitate. - Tot cel găsitil că au intrebuintat acest fotografii in falte scopuri sau au făcut stersături sau corecturi in buletinul de indentitate vor fi pedepsifil cu amendă dela 4-10.000 si inchisoare dela 1 - 3 luni.
3) Toate persoanele cari vor să-şi schimbe domiclliul sau sá plece mai mult de 30 de zile din Hunedoara în altă localit te, se vor prezenta la Circ. de Militie, 8 zile inainte de data plecǎrfl.
Comand. Circ. de Militie, Hunedoara Lt. Major de Militie
AUREL PONIVESCU

## Recenzie

## Comandanţi ai opiniei publice

Prezentându-ne activitatea rodnică și bogată a corespondenților de presă, contribuţia lor însemnată la lupta intregului popor pentru o viaţă liberă şi fericită, broşura aceasta constitue un imbold pentru massele largi populare de a participa la munca de presă Ş: ne oferă învătăaminte folositoare despre felul cum trebue dusa munca unui corespondent de presá,
Autorul ne arată că, în urma eliberării tării nostre de către glorioasa Armata Sovietică şi in urma marelor reforme structurale, a fost desč̌tuşată forţa creatoare a maselor largi ale celor ce mun cesc și dorinţa lor de a scrie despre tot ce-i interesează si to ce simt, se manifestă din $z i$ în $z$ mai mult.
Presa burgheză, scrisă de simbriașii capitaliştilor și apărând interesele claselor stăpầnitoare, nu putea avea corespondenți de pre să recrutați din rândurile oame nilor muncii dela oraşe şi sate In U.R.S.S. insă și in tarrile cu democratie populara, ziarul este, dupa cum arata Lenin, un pro pagandist, agitator si organizato colectiv al maselor.
Presa apără interesele eelor ce muncesc şi e pusă in slujba ridicarrii nivelului lor cultural si po litic. In aceste tarri, corespondenţi
iarele de masele muncitoresti.
Partidul Muncitoresc Român urmând exemplul Uniunii Sovie tice, a dat 0 importantr dovie bită creerii unei prese de tip si strângerii in jurul ei miil de corespondenti din rândurile oamenilor muncii.
Aceşti corespondenți se preo cupă de problemele cele mai va riate, Pe primul plan sunt puse problemele constructiei socialiste Se popularizează intreprinderile unde munca este bine organizată fruntaşii în producție, spărgători de norme și metodele lor de munca. In acelaş timp, sun scoase la iveala lipsurile şi se a rată căile pentru înlăturarea lor Lupta muncitorimii si a ţarănimii împotriva exploatatorilor, pre ocupările ostaşilor, elevilor si studenților sunt probleme de care se ocupă corespondenții de presǎ
Activitatea corespondețiler de presǎ a luat la no in tară o desvoltarea mare. Numai Scânteia" şi "Viaţa Sindicala" au pri mit in primele trei luni ale anulu 1949: 14.868 de corespondente dela 7.596 corespondeti, Viate Sindicala" are 1.000 " "Siaf denti voluntari permanenti si pri meste zilnic circa 100 de cores pondente.

Editura C. G. M.

## Din munca corespondenților noștri

Desvoltarea necunoscuta ce a luat-o industria siderurgica din Hunedoara, impunea accelerares ridicării de noi cadre calificate ridicarea nivelului politic și cultural al masselor de muncitori, pentru ca prin acestea să s asigure indeplinirea cu succes Planurilor de Stat anuale, si apo a Planului de perspectivă.

Inspirându-se din măreţele învățături leninist-staliniste și având exemplul calea luminoasa a pre sei sovietice, Organizatia de Par tid din Hunedoara, a iniţiat cre erea unui organ local și astfel in ziua de 29 Iunie 1949, a apăru primul număr al organului Comi-
tetului Judetan P. M. R, si al tetului Judeţan P. M. R. și al
Comitetului Sindical C. S. H "Uzina Noastră".

Cu toate greutățile intâmpinate ca: lipsa de cadre specializate lipsa de experientă organizatoricá etc. Comitetul de redactare a gazetei, a pornit munca plin de elan-

Având la dispoziție un bogat material din experienta presei sovietice, greutăţile au început cu incetul să fie inlăturate, gazeta ajungând în ultimul timp la 0 formă destul de bunả și la un continut prin care issi indeplineşte sarcinile pentru care a fost sarcini
creat.
Rolul de organizator, agitato si mobilizator al masselor, gazeta si-1 îndeplinește cu succes.

Antrenarea a cât mai multor muncitori in munca de ziaristică a făcut ca gazeta noastră sa devină o gazeta a massei muncitoare si nu cum a fost la inceput organul Comitetului redactiona Astăzi numărul corespondenti lor gazetei Uzina nosstra este de peste 120 si din oasta este de peste Corespondenti ca turnătoru Brebeanu Victor, otelarul Bănică Vasile, sudorul Neamtu Aure contribue prin articolele lor la îmbunătățrea calității ziarului, la lupta lui pentru popularizare inovațiilor şi raționalizărilor.
Corespondenti ca lăcătuşul Ba bos Adalbert, Lupu Vasile, Stef Matei, ajuta gazeta noastra si intregului colectiv hunedorean la înlăturarea lipsurilot din secfiile lor prin critici constructive si demascând uneltirile dusma nului de clasă.

Din rândurie corespondenfilor conştincios, redactia şi-a forma cadre cari muncesc cu entuziasm pentru atingerea obiectivelor pen trü care a fost creată gazeta. fost cooptatin Comitetul redactio nal, încredinţându-i-se resortul de „humor şi satirǎ", resort pe care il conduce cu mult succes.
Tovarăşul Trifu Gheorghe si Pătrău Petre au fost deasemeni cooptați în Comitet insă munca lor din ultimul timp a lăsat de dorit.
Din rândul tehnicienilor şi in ginerilor, s'au ridicat corespondenti voluntari care colaboreza strâns cu conducerea ziarului, dând sprijin prin articolele lor tuturor muncitorilor Combinatului. Astfel de exemple ne oferà tov. Ing. Nisipeanu, maestru Râpeanu Romolus, Ing. L. Călin, Ing. Za bunov Atanase si altii.
Cu toate eforturile depuse de comitetul redactional si cu spriji nul celor 120 de corespondenti, succesele obtinute de ziarul nos tru sunt departe de a ne multumi.
In munca noastră mai avem lipsuri pe care vomcăuta să le înăturam cât mai curând, find convinși ca numai acestea odată inlăturate, vor aduce o imbunătățire simțitoare a calității gazetei.
In primul rând trebue să lichidam cu sistemul de munca sectara, fiecare responsabil de resort for mându-și colective puternice in toate sectuile Combinatului,
Legătura cu organizaţiile de bază, cu comitetele sindicale din sech si cu organizaļile de massă factor hotărito aceasta find un actor hotăritor in bunul mers gazetei.
In acest scop, chemăm pe tołi muncitorii Combinatului nostru a se încadra in cercurile de corespondenti ale sectiilor şi a deveni colaboratorii gazetei noastre, gazeta tuturor celon ce muncese in Combinatul nostru, factor in duptă pentru indeplinirea şi pepăşirea sarcinilor ce ne revin in cadrul Planului de Stat, pentru ânhtărirea Patriei noastre, pentru pace.

Comitetul de Redacfle

# Trăilască presa sovietică, presa cea mai democratică din lume! 

Presa sovietică, arma ascutită a Partidului lui Lenin si Stalin

La 5 Mai, poporul
Ziua Presei Bolsevice,
Ziua Presei Bolsevice
In ziua de 5 Mai 1822 in perioada 2vâatului, reeolutionar, a apărut primul ziar muncitoresc - ziarul ${ }^{\text {nPava }}$ Pra* ${ }^{\text {in- }}$
temeiat potrivit directivelor lui v. 1 Lenin ssl din initititiva lui I. V. Stalin. Ziua aparifiei zierului "Pravda* a devenit traditio nala, sărbatoare a presei bolsevice.
Punấnd temelilil presei bolsevice, Lenin
si si Stalin - marii întemeiatori ai Partidu luí Comunist (b) - s'au ingrijit să creeze - presà careare să fie in acelas timp un propagandist, us agitator și un organizator al masselor, să fie o armă ascutituă si puterni:ू̆ a Partidului, un miloc puternic
do educaro ideologica a poopului, un mijlo: de legătură ideologică a si organizatorica a Partidului cu massele.

Din primele zile ale existentei sale, pres sovietică la îndeplinit cu cinste aceastà înaltă sarcină.
Datorită neokositei griji a Partidului, presa sovietică s'a desvoltat in mod gigantic Actualmente, în Uniunea Soviezilnic de peste 33 milioane exemplare. Presa sovietică stă în avantgarda p siste din lume. Presa din tările de dem cratie populară, in desvoltarea ei impetu oasa, tolosesste

- In anii planurilor cincinale staliniste, presa sovietică a ajutat în mod activ Partidel la realizarea industrializă'fi tărrii șii a colectivizării agriculturii.
(1) In anii Marelui Război pentru Apăra'ea Patriet, presa a educat pe oamenii sovietici in spiritul devotamentului nemărginit fată de Patrie, a chemat poporal sovieti la lupta hotărî̌a împotriva dussmanului.
Mari și pline de răspundere sunt sarci-
nile care stau in fata presei bolşevice, nile care stau in fata presei bolsevice, in
zilele noastre, când poporul sovie' ic luptă pentru îndeplinirea inainte de te a planului cincinal stalinist postbelic
Simful prefios a ceeace este nou, este
calitatea cea mai importantă a activiṣtilor calitatea cea mai importantă a activiştilor presei bolşevice. Cu 30 de ani în urmă,
in articolul ${ }_{\text {„Marea }}$ Mnitiativã ${ }^{4}$, Lenin scria: in articolul „Marea initiativă ", Lenin scria:
Noi trebue să studiem cu minutiozitate ${ }_{\text {„Noi trebue să studiem cu minutiozitate }}$
mlăditele vietii noi, să le acordăm cea mai mare atenţie, să le ajutăm pe toate căile să crească . . ." Prin sprijinul terii de stat ${ }_{n}$ mlăditele comunismului se vor usca, ci vor creste sii se
P. M. R., pag. 204 şi 210 )

Zierele au menirea să popularizeze p -larg planurile de desvoitare a agriculturii -larg planurile de des oitare a agriculturii
şi a creşterii de vite, să organizeze întreşi a cresterii de vite, să organizeze intre-
cerile între massele de multe milioane ale colhozaicilor, pentru îndeplinirea cu succes a acestor planuri, să fie propegandişti ai stiintei agricole înaintate, să lupte pentru obtinerea de recolte bogate, pentru cons lidarea continuă a regimului colhoznic. Datoria de onoare a ziarelor sovietice
este aceea de a releva in întreaga lor măreftie toate trăsăturile omului sovietic, măreftie toate trăsăturile omulu
morală înaltă, - toate inittativel morală innaltă, - toate inititialivele creatoare
ale acestuia, cât și bogătia sa spirituală. ale acestuia, cât ssi bogăt十ia sa spirituală.
Critica este una din armele puternice ale presei bolseevice. Este nevoe de astfel de critică care consolidează regimul sovietic, ridică nivelul cultural al masselor
muncitoare, desvoltă spiritul lor de luptă şi întăreşte credinta lor în victorie, mărind fortele lor. Ascutişul criticii trebue să fie îdreptat înspre înlăturarea rămăşitelor ideologiei burgheze, inspre lupta împotriva cosmopolitits
strǎinătătii.
Intransigenta bolṣevică fată de orice fel de denaturări ideologice, spiritul sovietic patriofic, de luptă, - iată cele mai importante calităti ale presei sovietice! Presa bolşevică este o presă de tip nou. Prin
innšasi natura ei, presa bolşevică prezintă asemenea caracteristici : partinitatea, principialititatea, adevărul şi caracterul ei de
massă. massă.
Presa bolşevică luptă pentru parea și securitatea popoarelor, in coloanele ei se
oglindeste avântul muncii constructive paşnice a poporului sovietic, forfa dătăoare de viată a socialismului.
Partidul a crescut şi a educat un mare indeplinesc munca lor grea, dar de onoare, u un devotament nemărginit și cu o mare dragoste. Activistii presei pretuesc
inalta incredere a Partidului si sunt un inalta încredere a Partidului si sunt un
xemplu de partinitate in muncă, ei învată din mărefele exemple clasice ale publicisticei bolşevice de luptă, pe care le-au dat Lenin si Stalin in operele lor.
Presa bolşevică este la înălțimea sarciui sovietic, care construeste cu succes comunismul. Presa sovietică este un factor puternic in lupta pentru pace, pentru
zădărnicirea uneltirilor criminale ale atâtăorilor imperialişti la război.

## PRESA SOVIETICÅ

## presa cea mai democrată din lume

Făclie a îtregului popor, astfel a denumit V. I. Lenin primul cotidian
bolsevic "Pravda", apărut acum 38 de bolşevic "Pravda", apǎrut acum 38 de
ani in condititile noului avânt al mişani in condititile noului avânt
cǎrii revolutionare din Rusia.
Făclia aprinsă de marii intemeeto si conducători ai Partidului Bolşevic - Lenin si Stalin - a luminat pute nic calea poporului sovietic in lupta rentru instaurarea și consc lidarea primului Stat Sovietic din lume, pentru t tansformarea socialistă a tării și in luptele pentru libertatea si independenta Uniunii Sovietice in anii Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Presa bolşevică - făclia ideilor atotbiruitoare ale lui Lenin și Stalin, luminează astăzi munca constructivă a poporului sovietic, lupta lui pentru indeplinirea planului cincinal stalinist postbelic, pentru triumful comunismului in Uniunea Sovietică

In Uniunea Sovietică, pentru prima dałă, a luat naş'ere o presă într'ade ăr liberă, care nu depinde de o mâná de capitalişti, - o presă care serveşte în intregime interesele poporului. Puterea sovietlcă a nationalizat tipografiile, fabricile de hârlie, uzinele care produc utilajul tipografic și care aparṭineau inainte vreme capitaliştilor și le-a trecut In mâinile poporului, smulgând astfel din ghiarele burgheziei mijlocul cel mai puternic pentru inrobirea ideologică si nducerea in eroare a poporului. Puterea sovietică a transformat presa intr'o puternică armă de lămutire a masselor, care le-a îndrumat cum să trăiască și cum să desvolte conomia și cultura lor, fără moşieri şi capitalişti.
or, fără moşieri şic capitalişti.
Istoria presei bolsevice face parte integrantă din istoria Partidului Bolşevic, din istoria eroicii lupte sub convic, din istoria eroici lupte sub con-
ducerea Partidului Bolsevic a oamenilor ducerea Partidului Bolsevic a oamenilor
muncir din Uniunea Sovietică pentru muncir din Uniunea
ictoria comunismulu
In aniii războiului civil, presa to'şevică a mobilizat massele largi de oameni ai muncii la lupta p ntru respingerea intervenţei străine, pentru sdrobirea contrarevolufiei interne, pentru ichidarea foametei și a desorganizării. In perioada constructiei paşnice, în anii planurilor cincinale staliniste an'ebelice, presa sovietica a fost organizatorul intrecerilor socialiste a masselor, a ri-
dicat pe muncitori, tărani și i 1 tele fuali la lupta pentru îndeplinirea sar-
cinilor de industrializare a tării si de cinilor de industrializare a tărrii si de
colectivizare a agriculturii, ta 'upta pencolectivizare a agriculturii, la 'upta pen-
tru victoria socialismului in Tara So vietică.
Presa bolşevică a avut un rol impor tant în anii Marelui Razboi pentru Apărarea Patriei. Ea a educat poporul so vietic in spiritul devotamentului nemăr ginit fată de patrie, in spiritul urii neimpăcate faţă de duşman, î spiritul vitejiei şi eroismului fe front şi a muncii pline de abnegație pentru victorie cii pline de abneg
in spatele frontului.
Actualmente, presa sovietică mobil zează massele populare la îndeplinirea cu succes a planului cincinal stalinist postbelic, ajută Partidul Bolşevic şi Guvernul sovietic la educarea oamenilor sovietici in spiritul conştiinţel comuniste, al inflăcăratului patriotism

In Rusia taristă, toate mijloacele stiintei i culturii, inclusiv presa, se aflau in mâinile claselor exploatatoa și serveau inteesele meschine si venale, ale acestora. pentru a tine massele populare in beznă şi ignoranţă. Presa era ruptă de popor şi duşmănoasă acestuia. In Tara Socialismului, cuvântul tipărit a devenit o nevoie spirituală a milioanelor și milioanelor de oameni, o forţă puternică de educare ideologică și de organizare a masselor munIn anvi 1913, in rusia taristă apgreau 859 de ziare, cu un tiraj zilnic de , 00.000 de exemplare In present, in Uniunea Sovie' 'ică arar peste $\quad \mathbf{7 . 2 4 0}$ iare, cu un tiraj total de 31 milioane xemptare. Inainte de Marea Revolutie din Octombrie, ziarele din Rusia apăreau numai in 23 limbi, dintre care 9 in limbi strǎine. Actualmente, in Uniunea Soviet'că
ziarele apar in 80 de limbi - limbile popoarelor din U. R. S. S, - dintre care 20 apar in limbile popoarelor care inainte nu aveau alfabet propriu. In Tera Sovie telor se tipăresc un număr mare de reviste, număr care depăseste cu mult pe cel
dinainte de Revolufie. Revistele apar in peste 50 da limbi. Numărul de cărfi care se editează, anual, in U. R. S. S., depă editate in Rusia taristă

Intreaga activitate a presei sovietice este pusă in slujba poporului și patriei, - pentru aplicarea in viată a celor mai nobile idealuri ale omenirii progre

- construirea societătii comuniste.
Lupta ei pentru dreptate și servirea desinteresată a poporului constitue izvorul încrederii nemărginite pe care massele Iargi populare o acordă presei bolsevice Presa sovietică propagă ì massele populare ideile partidului lui Lenin sii Stalin, educând po oamenii muncii in spiritul unui innlăcărat patriotism sovietic, desvoltând in'tiativa si activitatea lor creatoare in măreata muncă de construire a comu1 mărea, nismului. Presa sovietică sustine sil popuvaloros, - tot ceeace se naste din initiaiva patrioticǎ a masselor. Presa sovietică timulează initiativa creotoare piotica massele muncitoare să folosească arma incercată a criticii si autocriticii bolsevice in lupta impotriva a tot ceeace ste învechit, a tot ceace este conserva or, a tot ceeace este inapoiat si care mpiedică progresul.
Presa sovietică este purlătoarea do idei internaţionalismului bolşevic, a ideilor e libertate și egalitate a tuturor popoaelor mari şi mici. Ea luptà cu hotărîre si consecventă pentru pace, impotriva atầaptaralor la un nou razaboi. In aceasta sovietică, oglindeste atât interesele și vointa poporului sovietic, cât și interesele sii vointa intregii omeniri pro resiste core doreste o race trainică, indelungată si democrată. Presa sovieticá demască uneltirile reactiunii internationsle si planurile agresive ale imperialiştilo anglo-americani, care tind la dominatia anglo-amer
mondială.
In timp ce presa burgheză seamănă dussmănie între popoare si duce propagandă pentru un nou război, presa sovie tică, luptä pace trainică si democrată, pentru liberta tea şi securitatea popogrelor, demascând fără crutare planurile atâtătorilor la un război.
Presa sovietică leste un mijlhe puternic pentru educare a conştiintei comuniste a oamenilor sovietici, și este un îndrumulto in lupta poporului sovitic pentru obtine-
rea de noi succese in construirea comunismului
turl la apelul privind Interzicerea arme atomice sil declararea drept criminal de rasbol a acelul guvern care va folos, cel dintâ; arma atomlcě. La acest ape răspund cu entuziasm oamenill munci de pretutindenl.
Bărbafl ṣ femel, muncitorl sil tărani functionari si Intelectuall, oament de difertte protesiunl, apartinând diferttelo categoril sociale, oamenit din toate tările sporesc rândualle luptătortior ac tivi pentru pace Et îst indreapta privt tile cartre Unfuneal Sovleticaca, care duce o politicar de pace, consecventá ṣı fermı, care a realizat sub conducerea marelu Stalin victorll de o importanja fitorice mondtala, in lupta pentru construirea comunlsmului) si care a devenit bastlo nul si stindardul pǎcli din lumea in treaga. Aceste victoril bucura intreaga omenire progreslsta si insuf'ellid pe adevărafll parttzani al pǎcll, indemmân du-l la nol victorll in lapta lor pentra pace sil Hbertate.
Oricât s'ar sili presa crlminallor ímperlalişt sa treaca sub tacere st sc ascundx popoarelor apelul cu pitrela ascunda popoarelor apeni cu pivire interit Permanent al Congresulul Mo tuiul Be mo dial al Pardzamlor Pacli, acest apep devenlt cunoscul popoarelor an oare tarie. Teroarea faccisia dite slatele Unite si din alte fant capitaiste nu va putea zădăınici miscarea partizanilor păcli: ea devine generală. Miscarea partlzonilor păcli - sale cărel succese se oglindesc intocmal in presa sovieticá - constlitue un avertisment amenintător dat alậ̂tratorilor la rǎsboi。 Popoarele dumil vor zădărnich planurile agresorllor anglo-amerleams.
(Agerpres)


## In lupta pentru Plan, în lupta pentru pace

## MUNCITORII COMBINATULUI NOSTRU

au indeplinit planul lunii Aprilie în toate sectoarele de muncă
tători dârii pentru întărirea Patriei, pentru pace.
In fruntea întrecerilor pe sectie se află echipa prim-topitorului Marisca Partenie cu o depăsire a normei de $19,17 \%$, urmată de echipa lui Olah Stefan cu 15,30 13,45 la sută peste program.
Eforturi s'au depus şi la cup torul Nr. 1, unde s'a produs cu 4,79 la sută mai mult ofel. Echipa lui Fortu Petru a dat cu 8,14 la sutà mai mult ofel, urmată de echipele conduse de Brasai D:onisie cu 4,20 la sută și a lui llea loan $\mathrm{cu} 2,02$ la sută peste normă.

## Sectla Laminoere si-a îndeplinit

planul pe luna Aprilie
Angajamentul pe care sectia aminoare ssi 1 -a luat pentru a indeplini planul pe luna Aprilie, a fost tradus în fapt
Planul a fost depàşit cu 0,10 la sută.
Laminatorii au putut să dea aceste rezultate numai ingrijiind rile în intreceri.

## [ul $22,29 \%$ mai mult ofel special

 peste programDela începutul anului, la cuptorul electric de 5 tone se depăsesste norma incontinuu.
Metoda de organizare a muncii, lichidarea lipsurilor nemotivate şi ingrijiirea instalatiei au făcut ca si în luna Aprilie să se depăsească norma cu $22,29 \%$.
Ca întotdeauna, echipa condusă de Walo Viliam se aflak in fruntea intrecerilor. In luna Aprilie cu toate ca cuptorul a fost in reparatie câteva zile, echipa sa a reusit totuşi să dea cu 38,45 la sută sit totussi sà dea cu 38,45 a sutà
mai mult otel special. La fel si
echipele conduse de Popa Ale-echipele conduse de Popa Alepansit sarcinile ce le-au revenit, pásit sarcinile ce le-au revenit,
respectiv cu $18,16 \%$ şi $11,34 \%$.

## Echipa de tineret a lui Corb loan

 dela T. de fontar frunfase pe seeficHotăriṭi să contribue prin realizările lor la indeplinirea si depăşirea planului pe sectie, turnămai mari.
Pentru întărirea Patriei, pentru pace! a fost lozinca cu care a pornit la muncă echipa de tineri urnători condusă de corb ioan. Această echipă, organizându-si mai bine munca, a reusit ca pe luna Aprilie să se claseze fruntase pe secție, depăşind norma la formarea pieselor cu 160 la sulă. Frumosul exemplu pe care $1-$ a dat echipa de tineret a fost urmat si de echipele conduse de Kirschner Carol care a depăsit norma cu 157\% si a lui Piesz Francisc,
care a dat cu $156 \%$ mai multe piese turnate pentru întărirea Pa triei, pentru pace.

## Turnătoria de otel a dat cal 28,63\%

 mai multe piese turnatePentruca sectiile principale din Combinatul nostru sax nu ducă lipsa de piese necesare instalatiilor, muncitorii sectiei Turnătoria de ołel și-au intensificat eforturile depăsind programul lunii Aprilie cu 28,63 la sută.
Prin intensificarea întrecerii socialiste si prin folosirea de noi metode pentru înlăturarea timpilor morti, echipele de turnători conduse de Kiss Stefan, Navaatil Emil sii Brebeanu Victor si-au depăsit normele cu peste $100 \%$. Astfel Kiss Stefan la formarea pieselor a dat cu 1350 ! mai multe piese turnate, Navratil Emil cu piese turnate, Navratil Emil cu dusǎ de Brebeanu Victor cu 107 la sută.
Fahrica de oxigen a dat cu $21,20 \%$

## mai mulf peste program

Cele trei schimburi ale Fabricii de oxigen au desfăşurat cu deosebit avânt întrecerea socialistă pe luna Aprilie pentru a da cât mai mult oxigen necesar sectiilor productive din Combinatul nostru.
Schimbul lui Herban Vasile se află în frunte, depășind programul schimbului sǎu cu 21,68 la sulă, urmat de schimbul lui Blaga Ioan cu 21,08 la sută si a lui Man Mihai cu 20,90 la sută depăşiri de normă.
Prin aceasta ei au contribuit la indeplinirea Planului la sectiile cu foc continuu si si au înoit angajamentul de a fi cât mai activi în lupta pentru pace.

## forjupil sprij) and din plin noile con-

structiil din uzina noastră
Simţindu-se nevoia de anumite piese forjate la sectiile productive, muncitorii sectiei Forje au dat un sprijin efectiv pentru indeplinirea si depăşirea programelor la Oțeărie şi Furnal.
Eforturile lor au dus la depăsirea planului sectiei cu $30,80^{\circ} \%$, Lucrẫnd la bare pentru oalele dela Otelăria Siemens Martin și la forjarea răngilor pentru furnale, echipa lui Munteanu Mihai a dat peste normă cu 121 la sută mai meste norma
Repartizându-i se comanda pentru a forja piese necesare cuptorului cu propulsie si macaralei consolă dela sectia ${ }^{\text {si }}$ macaralei Isac Iuliu si suçia Laminoare, sacturile de zi cu zi a putut să eforturile de zi cu zi a putut
realizeze $110^{\circ} \%$ peste normă.
Echipa de forjeri condusǎ de Heinrich Rudolf nu s'a lăsat mai prejos si a reusit ca la comenzile pentru buloane si lopeţi necesare Minelor de Fier Teliuc să depăsească norma cu $72 \%$.

## Spitalul nostru a câstigat lintrecerea cu cel din Hateg

In cursul lunii Aprilie, munca personalului Spitalului, Ana Pauker* depe lângă Combinatul nostru s'a îmbunătăţit simtitor.
Avântul intrecerii socialiste, cuprinzând pe toti muncitorii sanitari ai Spitalului, a facut ca munca lor să dea rezultate din cele mai frumoase.
In ziua de 29 Aprilie, comisia de intreceri, deplasata la Hufeg şi Hunedoara, funde a analizat rezultatele intrecerii | Socialiste Spitalul „Ana Pauker",

In urma analizii muncii, având in vedere punctele cu care s'a pornit intrecerea, s'a constatat că personalul ambelor spitale a avut mult de câştigat, realizările or fiind mult superioare faţă de cele din trecut.

## ULTIMELE STIRI

## La 1 Mai, oamenii muncii din întreaga lume

și-au manifestat puternic hotărîrea de a lupta pentru pace și socialism

In R. P. Bulgaria SOFIA

## ansmite

Orașele și satele din R. P. Bulgaria au avut de 1 Mai un aspec festiv. Străzile oraşului. Sofia împodobite cu steaguri si lozinci erau cu mult înainte de manifes taţie pline de oameni voiosi îmbrăcați în haine de sărbătoare Oraşul răsuñ de muzică si cân tece. La orele 8,30 dimineața, pe tribuna mausoleului duineața, tribuna mausoleului lui Gheorgh Dimitrov s'au urcat președintel Consiliului de ministri si secreta rul C. C. al Partidului Comunis Bulgar, Vâlco Cervencov, membri Biroului Politic al C. C. al Part dului Comunist Buigar, membri Consiliului de miniştri, membri corpului diplomatic și ai misiuni lor militare straine, generali a armatei bulgare, oameni de ştiintă reprezentanti ai culturii și artelo şi fruntaşi in productie.

După parada unităților militare din garnizoana Sofia, Piata 9 Septembrie s'a umplut de demonstrați,
250.000

Demonstraţiile din celelalte orașe și sate din 'R. P. Bulgaria 'au desfăşurat în aceeași atmos feră de bucurie și insufleṭire.

## La Tirrana

TIRANA 3 (Agerpres). - TASS transmite

Peste 70.000 de oameni ai muncii din capitala R. P. Albani au participat la manifestafia de Mai. La tribuna din Piata skanderbeg se aflau președintele Con siliului de miniștrii și secreta general al C.C. al Partidului munc din R. P. Albania, Enver Hodja președintele Prezidiului Adunăr Populare, Omer Nișani, vicepreșe dirţii Consiliului de miniṣtrii Tuk lakova si Mehmed Sehu; membri Biroului Politic al Comitetului Gen tral al Partidului Muncii, membri guvernului şi alte personalităţi

Deasemeni au fost de față membril corpului diplomatic, delegatia sindicală sovietică și delegațiile tărilor de democraţie populará.
Inainte de începerea manifestatiel, a avut loc un meeting în cadrul cărula a luat cuvantul Gogo Nuși, membru in Biroul! Politic al C. C al Partidului Muncii și preşedinte al Prezidiulut Consiliului General al Sindicatelor unite din R. P. Albania.

## Demonstratia dela Paris a durat peste

PARIS \& (Agerpres). - TASS ransmite
La 1 Mai s'a desfă̧̧urat la durat peste cinci ore
La demonstratie au luat parte 44 organizații democratice, cuprinând massele largi ale populatici muncitoare.
In fruntea coloanei au defilat cu steaguri rosii conducătorii Con federatioi Generale a muncii din Franta.
Mite de parizieni care formau un zid compact de-a-lungul intre gului parcurs al manifestatiei dela piata Națiunii yână la piata Bastiliei au intâmpinat pe JoliotCurie cu strigătele "Trăiască pacea!", Trăiască Joliot-Curie!
Au defilat apoi, salutati pretutindeni prin aclamaţii şi apleuze, membrii Comitetului Central al Partidutui Comunist Francez, in frunte cu Maurice Thorez, Jacques Duclos, Marcel Cachin, Jeannette Vermeersch, Waldek-Rochet, Laurent Casanova si altii.
In piata Bastiliei a fost amena-
jată o tribună, urde au luat loc
conducătorii Partidului Comunist
si ai altor organizatii democratice Defiland in fata tribunei, demonstrantiii inmânau celor din tribunà textele Apelului sesiunii dela Stockholm.

Uniunea tinerelor fete din Franța a defilat cu o pancartă pe care eraau scrise cuvintele:

- Tara Daniellel Casanova nu va lupta niciodată imcotriva Tăris Zoieß Cosmodemianska ia!". Reprezentanții Uniunii ti neretului republican din Franta au defilat prin fata tribunei scandând: JOLIOT CURIE LA POSTUL SaU, BIDAULT LA NEW YORK !"
Pe pancartele purtate de tineret era scris: ${ }_{n}$ Sângele Francez nu se'vinde pe dolari, domnule Truman!".


## La Roma

Roma 3 (Agerpres) Tass transmite:

La meetingul organizat la Roma cu prilejul zile de 1 Mai , au participat peste 80.000 de oamen cara an umplut până la refuz Plazza Del Popolo alcele arcului vecin sì strǎzile înconjurătoare. Di Vittorio, piesedintele Fe deraţiel Sindicale Mondia-
le si secretarul general al Confederatiei Generale : Muncii din Italia, lusind cuvântul, a îndemnat clasa muncitoare, pe toti oamemuncitoare, pe toti oame-
nil muncil și intreg poporul italian sax lupte cu energie și mai mare pentru pace si impotriva amenìntăril unui nou războl pregătit de imperia liştil americani si de lacheil lor din alte tări.
600.000 de manifestanţi la Tokio
TOKIO 3 (Agerpres). - TASS transmite

Cu prilejul zilei de 1 Mai a avut loc la Tokio un mare mee tinglsio o mare demonstratiella care au luat parte 600.000 persoane. Au participat sindicatele și nume roase organizatii democratice.
Meetingul
s'a desfasurat sub Meetingul s'a desfăsurat sub 10 zincile epărării păcil, libertătii ş̀ independentei ssi ìmpotriva prega tirilor de război sị a transformării Japoniei într'o bază militară ame ricañ.
Ovaṭii entuziaste au salutat aparitia lui Nosaka, secretarul Comitetului Central al Partidului Comunist Japonez, care a indemnat poporul Japonez să lupte pentru pace și pentru independenṭ tării.

Grandioase manifestații pentru pace şi independentă ale oamenilor muncii din tărrile coloniale și dependente

## 500000 de manifeg fanţi ila <br> BOMBAY 3 (Agerpres).

TASS ttansmite
La Bombay, Delhi, Madras Canpur și în multe alte oraşe din India au avut loc mari meetingur de 1 Mai la care au participa numerossi cetătani. Autoritaţtile in diene au interzis。 pretutindeni or ganizarea de manifestattii, iar 1 Calcuta au fost interzise chiar meetingurile sil intrunirile. La Bom muncii au luat parte la meetingumuncii au luat parte la meetingurile care au avut ioc in cartierele muncitoressti ale oraşului. Meetin gurile s'au desfassurat sub lozin-
cile: ${ }_{\text {„Pentru }}$ pace trainică, pentru libertate, pentru democratie popu larǎ". "Pentru independenta na tională a Indiei!", „Jos ațâtătorii la un nou război anglo-american sii complicii lor Indieni!"
${ }_{\text {nTrài iască Uniunea Sovietică, }}$ bastionul păcii și libertątii ! "
„Trǎiască marele Stalin, orga nizatorul și caxlăuzitorul luptei pentru pace în intreaga lume!"
Participanţii la meetinguri au cerut ridicarea interzicerii Partidului Comunist și a altor organi zatłii progresiste

