In toate sectoarele de muncă, planul trimestrial a fost realizat și chiar depăşit şi concomitent s'a realizat și planul semestrial.

Acest succes al muncitorimii din Combinatul nostru se datorește faptului că organizaţia de partid a știut să mobilizeze, prin Sindicat toţi muncitorii si tehnicienii, an-trenându-i în întrecere socialistǎ. Majoritatea covârșitoare a muncitorilor din Combinatul nostru au răspuns cu elan chemării Partidului și în frunte cu comuniştii au pornit cu elan la lichidarea rămânerii in urmă față de plan din trimestrul I.
Mai departe, organizaţia de partid, prin agitatorii săi a extins tot mai mult metodele cele mai avansate de lucru, metodele sovietice. Astfel minunata metodă a oțelarului sovietic Matulineţ, de elaborarea rapidă a șarjelor a fost extinsă la toate cuptoarele Siemens Martin. La Furnale, din inițiativa organizaţiei de partid s'a introdus o nouă metodă de lucru pe bază de grafice și contragrafice.

La Minele de fier Ghelar s'a început experimentarea sistemului sovietic de extracţie prin prăbuşire.
Având în față necontenit minunatul exemplu al oamenilor sovietici, experiența lor in toate domeniile de activitate primind un ajutor neprecupețit din partea Uniunii Sovietice ca: cox, cărbune, ferroaliaje etc., muncitorii noştri au reușit să învingă în. bună parte greutățile și să realizeze planul trimestrial și semestrial.

In focul luptei pentru realizarea şi depăşirea Planului de Stat pe primul semestru s'au evidențiat fruntași ca: Baba Ioan, Dojescu Simion, Schweighoffer Abel, Vlaicu Nicolae dela Furnale, Simeria Gheorghe, Ilea Ioan, Ilea Gheorghe, Andruț Gheorghe, Olah Ştefan, Stanciu Nicolae dela O.S.M., Băda Gheorghe, Lupescu Teodor dela Oțelăria Specială, Greţ Ioan, Dănică Ioan dela Laminoare și mulți alții din celelalte secții ale Combinatului nostru, care au contribuit practic și in mod efectiv la realizarea planului.
La Furnale și Oțelăriile Siemens Martin, atât Planul trimestrial, cât şi cel semestrial au fost realizate. La Oțelăria Electrică, prevederile planului pe primul semestru au fost depăşite cu 23 la sută, la Turnătoria de fontă cu 5 la sutã, iar la Laminoare cu toate deficiențele, planul trimestrial a fost realizat.
Incepând cu prima zi a semestrului II, muncitorii noştri au pornit cu eforturi sporite, pentru a da mai mult minereu, mai multe piese și produse Patriei noastre. Muncitorii din sectorul siderurgic lucrează acum cu însufleţire la repararea instalaţiilor, pentru a intâmpina intrarea în primul
nostru Plan Cincinal cu utilajul în perfectă stare de funcționare.

Piatra de încercare pentru intrarea in Planul Cincinal o constitue Planul de Stat pe 1950 şi deaceea, avem sarcina de a depune toate eforturile pentru a-1 îndeplini și depăşi. In acest scop, trebue să se ia măsuri pentru a se lichida toate lipsurile ce mai persistă în munca noastră.

Accentuăm asupra preţului de cost, care datorită faptului că nu se dau bonuri de materiale la fiecare scoatere, ci lunar, nu se poate obține un preţ de cost real.

Secțiile trebue să trimită zilnic, cu punctualitate, buletinele informative pentru a se putea ține o evidență clară.
Pentru intensificarea întrecerii socialiste, metoda cea mai eficace pentru mărirea productiei și productivităţ̧ii și pentru înlăturarea lipsurilor în muncă, se cere din partea comitetelor sindicale din sectiii să-şi activizeze munca.
La Laminoare şi Oțelăria Siemens Martin, comitetele sindicale de secții sunt cu totul pasive.

Ele trebue să pornească o muncă activă organizată şi sistematizată, după un plan bine stabilit, care să se respecte întocmai.
Comitetele sindicale de secții, trebue să țină şedințe regulat cu muncitorii din sectii, să se discute profund sarcinile din plan ce revin secției, echipelor si fiecărui muncitor în parte. Să nu rămână nici un muncitor care să nu cunoască sarcinile secției și a lui personal.
In aceste ședințe să se analizeze modul cum a decurs munca în secţii, să se critice fără crutare și constructiv lipsurile în muncă a fiecărui factor al sectiei, începând cu şeful secţiei şi terminând cu femeia de serviciu.

Trebue ca fiecare om al muncii să-şi întărească vigilența pentru a lovi fără cruțare pe cei ce încearcă prin diferite metode să saboteze producția.
Să avem mereu in faţă cazurile de sabotaj dela Furnale, unde sabotorii au actionat cu toată ura lor şi să veghem pentru a-i descoperi pe toți duşmanii clasei muncitoare care au reuşit să se strecoare în rândurile muncitorilor cinstiți.

Intensificând întrecerile socialiste și ascuțindu-ne mereu vigilența, vom asigura îndeplinirea ș̦i depăşirea sarcinilor planului pe trimestrul III, contribuind prin aceasta la îndeplinirea Planului de Stat, la pregătirea trecerii in Planul Cincinal, vom întări Patria noastră, factor activ în puternicul lagăr al păcii, care în frunte cu Uniunea Sovietică reprezintă chezășia unei păci trainice, a unei vieți fericite pentru cei ce muncesc.
N. Babarti

Anul II. Nr. 54
Vineri, 7 Iulie 1950
4 pagini 4 Led

## "Jos mâinile imperialiștilor de pe Coreea!"

## - a răsunat glasul miilor de muncitori în însufleţitul meeting

 convocat de Comitetul de luptă pentru pace a Combinatului nostruIn urma convocării Comitetului de luptă pentru pace din Combi natul nostru, mii de muncitori s'au natul nostru, mil de muncitori $\mathbf{S}^{\prime}$ au 7 Iulie a. c. pentru a-și arăta solidaritatea si admiratia fată de solidaritatea şi admiratia faţa de eroica lupta a poporului coreean, pentru libertate, impotriva mârșavei agresiuni a mercenarilo lui Li Sân Man şi a stăpânilor lor, imperialiştii americani.
Sub lozincele: ${ }^{W}$ Jos mâinele de pe Coreea", "Trăiască lupta eroicului popor "coreean pentru libertate ${ }^{\text {© }}$, a fost ales prezidiul
in care au intrat muncitori bătrâni ca Dănica Ioan, Stanciu Nicolae, tineri luptători pentru Plan ca Baba Ioan, tehnicieni ca Pugacev Vasile.
Tov. Farcaş Alexandru, preşedintele Sindicatului deschide meetingul şi dă cuvântul tovarăşului Budău Aron, secretarul Comitetului de luptă pentru pace a Combinatului nostru.

In cuvintele calde, Tov. Budău arata elanul cu care poporul coreean pornește la luptă pentru libertate împotriva criminalilor
anglo-americani, si infierând ac țiunea banditeascǎ a acestor hiene, exprimă sentimentele tuturor muncitorilor noştri.
Au luat apoi cuvântul muncitorii Macovei dela Furnale Bocanici dela OSM. Toma Constantin Ad-tiv, Bănică Vasile dela groapa de turnare OSM. și alţii care și-au manifestat solidaritatea cu poporul coreean si au cerut trimiterea unei motiuni către Comitetul Permanent pentru Apărarea Păcii din R. P. R.

Iata textul moțiunii :

Către
Comitetul Permanent pentru Apărarea Păcii din R. P. $\boldsymbol{R}$. MOTIUNE
Noi, muncitorii, tehnicienii, inginerii si funcționarii din Combinatul Siderurgic Hunedoara, întruniți azi, 7 Iulle a. c. într'un mare meeting, am luat cunoștință cu indignare de mârșava intervenție a imperialiștilor americani împotriva poporului coreean care luptă cu hotărîre pentŕu eliberarea sa.

Imperialismul american și-a desvăluit încă odată intențiile sale criminale de subjugare a popoarelor dornice de pace și libertate.

Milioanele de oameni ai muncii din intreaga lume, care ssi-au pus semnătura pe Apelul dela Stockholm al Comitetului Permanent pentru Apărarea Păcii, având in frunte marea și puterntca Uniune Sovietică, sunt hotărîți să împiedice prin lupta lor unită și organizată, uneltirile criminale ale odioșilor agresori imperialișisi.

Alături de întreaga omenire muncitoare, dornici de pace și libertate pentru toṭi cei ce muncesc, ne solidarizăm cu eroicul popor coreean atacat miṣeleste de fiarele lacome de sânge ale Wall-Street-ului. Salutăm cul deosebit entuziasm victoriile obținute de către Armata Populară Coreeană și protestăm cu hotărîre împotriva ticăloasei agresiuni a imperialiștilor americani.

Călăuziti de bogata experiență a Uniunii Sovietice și sub conducerea P. M. R. vom dovedi prin munca și lupta noastră, solidaritatea cu toate popoarele dornice de libertate, cu toți partizanii păcii.

Trăiască lupta oamenilor muncii din lumea intreagă, pentru pace și libertate!
Trăiască Uniunea Sovietică bastionul păcii și libertății popoarelor și marele călăuzitor al popoarelor I. V. Stalin!

Jos mâinile mânjite de sânge ale imperialiştilor americani de pe Coreea!
Trăiască lupta eroicului popor coreean pentru libertate!

Prin meetingul si motiunea
aceasta, muncitorii, tehnicienii si aceasta, muncitorii, tehnicienii și functionarii Combinatului nostru, salută eroica luptă pentra libertate a poporului coreean.

Să ne înzecim eforturile in mun că, pentru a întărí semnătura pusă pe Apelul pentru declararea drept criminal de război a guvernului care va folosi primul arma ato-
mică, să dăm din ce în ce mai multe bunuri pentru viata pașnică şi tot mai imbelşugata pe care ne.o faxurim.

Grupul de spioni şi trădători în slujba statelor imperialiste si-a primit pedeapsa meritată


Acuzaţii au fost obligał̣i, fiecare, să plătească suma de lei 20.000 cheltueli de judecată.

S'a dat sentinţa - o sentintra necruțătoare - în procesul grupului de spioni sil trădători pusii in slujba
spionajului Imperialist. Ea intruchipează felul dârz in care poporul nostru muncitor pedepseste pe cei ce uneltesc impotriva Patriei sii a
viefii noastre noi, intruchipează un

La pronunţarea sentinței, oame bunalului Militar, au aplaudat

[^0]delung, exprimandu-si satisfactia pentru dreapta pedeapsă datá grupului de spioni şi trădători.
(Agerpres.)

## pronuntat această sentintă dreaptă.

 Ea dovedeste pe deplin că poporul muncitor din tara noastră şstie să se apere de uneltiri dussmane și pedep seste crunt pe cei ce încearcă săstânjenească munca paşnică, să sărăpească libertatea si viałta fericită pe care o construește astăzi.
## SPORT

## FOOT-BALL

Metalul Hunedoara - Flamura

## Roṣie Arad 1-2 (0-2)

Cu toată calldura caniculară din ziua de Duminecă 2 Iunie, peste 6.000 de spectatori au fost prerul pe stadionul C. S. H. penun lo echipa locaľ "Metalul" si "Fla-
mura Roşie" Arad in cadrul Cumura Roṣie"
In primele 18 minute, Flamura Roșie a marcat 2 goaluri prin Huzum și Reinhrdt, primul mitan, incheindu-se cu 2-0 pentru arădeni.
In a doua repriză hunedorenii par a reveni la o formă mai bună sii reuşesc să insrie un goal prin Blaga.
Forma in care s'au prezentat ucǎtorii hunedoreni a fost foarte slaba prin faptul că fiind tinuți mai mult timp da Poeni intr'o temperatură mai scazută nu au dela Hunedoara, totodata fiind si obositi de drumul dela Poeni cu obositi de drumul dela Poeni cu
o zi inainte. zi înainte.
Intâlnirea s'a soldat cu rezultatul de $2-1$ pentru Flamura ost eliminata in 16 -imile de finaa din Cupa R. P. R
Echipele au aliniat următoarele formațiuni :
Metalul Hunedoara: Serbescu, (Nebela), Iviniçi (Barbir), Blaga, Moscu, Zelenac, |Pop, Schertz,
iboteanu, Tinca, Bundic, Varga.
Flamura Rossie ; Cătrănici, Di-
ici, Farmati, Reinhardt, Bretoteadici, Farmati, Reinhardt, Bretoteanu, Băcut II, Rosschin (Slivăt)
Capas, Huzum, Sasu, Nagy, DuCapas, Huzur
mitrescu III.
A arbitrat Dinulescu - Bucureşti, foarte energic şi corect.
S'au remarcat in timpul jocuIII dela Flamurs Rosie precum si Nebela, Bundic si Varga dela Mi talul.
N. B.

Reducerea preţului de cost este
o sarcină de mare importanṭă o sarcină de mare importanță economică si politică. De aceea orânduirea sovietică este vital interesată ca fabricarea fiecărui obiect sǎ coste cât mai putin, cu alte cuvinte, ca pentru, fiecare rublă cheltuitǎ din fondurile poporului să se obțină cât mai multă producție. Cu cât se produce mai mult, cu atât mai bogată devine tara şi cu atât mai bine trǎieşte poporul.
Pretul de cost este alcătuit din cheltuielile făcute pentru productia mărfii. Din aceste cheltuieli
fac parte, în primul rând, combustibilul, energia electrică, salariile si cheltuielile de regie (ale intregii uzine, ale sectiunilor si cele comerciale). Din pretul de cost face parte deasemenea uzarea utilajului, a clădirilor cu scop productiv si a celorlalte fonduri de bază. Prin urmare, pentru a reduce pretul de cost trebuie reduse cheltuielile făcute pentru duse cheltuielile făcute pentru
materia primă si materiale. materia primá si materiale.
Reducerea pretului de cost permite statului sovietic să scadă sistematic preturile mărfurilor. Populația dobândeşte astfel un mare câstig, deoarece puterea ei de cumpărare creşte. Dela terminarea războiului, în Uniunea Sovietică s'au efectuat până acum trei reduceri masive de preturi la toate mărfurile de consum. Ultima scădere a avut loc în luna Martie a acestui an, când mărfurile s'au redus dintr'odată in medie cu $21 \%$.
Reducerea preţului de cost este si un isvor de acumulare a pro-
fiturilor in economia natională. Aceste beneficii sunt folosite, in primul rând, pentru lărgirea continuă a productiei.
Un rol important în această

Cine ațață la război, cine apără pacea
Broşura demască fără cruţare frontul organizat al luptei pentru pe cei ce vor razzboi. In fruntea acestora stau imperialistii americani, care văd cum pierd puterea pe zi ce trece. In america criza economică începe să-și arate colții, productia scade, stocurile de mǎrfuri ce zac nevândute cresc mereu. Crește zi de zi numărul Şomerilor, grevele cuprind un număr tot mai mare de muncitori Deasemeni, popoarele din colonii luptă tot mai dârz pentru a scutura jugul exploatatorilor; ochil oamenilor muncii din țările capi taliste se îndreaptă cu încreder și speranță spre oamenii sovietici, care construesc comunismul, spr oamenii muncii din ţările de democrație populară care clădesc socialismul.
Deslăntuind un nou război, imperialiştii americani speră sæ distrugă Uniunea Sovietică a că rei existenṭa și exemplu însuflețesc pe cei ce luptă pentru liberțesc pe cei ce luptă pentru liber-
tate. Desvăluind manevrele prin care aceştia pregătesc războiul care aceştia pregătesc räzboiul,
broşura arată că planurile agresive ale imperialiştilor americani ve ale imperialiştilor americani
sunt îmbrățişate cu căldură de sunt imbrăţişate cu caldură de
bancherii şi fabricanții englezi, bancherii si fabricanții englez francezi, italieni belgieni şi olan dezi care pentru a-şi continua v aťa lor de exploatatori ar fi gata să innece omenirea în valuri de sânge. Dar, unitatea lor este numai aparentă ; contradictii grave sfâşie lagărul imperialist, slăbin considerabil puterea lui.
Din rândul acestor criminali mârşavi face parte și Tito, slugo plătit al imperialiştilor, care sub ocrotirea şi cu sprijinul stăpâni lor săi iși strecoară agenții si spionii în tările de democraţie populară, uneltesc planul de a crea axa Belgrad-Atena asemănă-Roma-Berlin

Impotriva acestor ucigași ai
Cum se obține reducerea prețului de cost
zuită pe sectii. Când o secție este trecută la sistemul de gospodărire chibzuită, i se stabileşte norma de cheltueli pe unitatea de productie, pentru materia primă, materiale, combustibil si energia electrică. Pentru îndeplinirea acestor norme si pentru realizarea une economii de mijloace se plătes adausuri la salarii sub formă de premii. Astfel, de pildă, uscătoa rele care întotdeauna îndeplinesc norma stabilită de uscare a maca roanelor, primesc 30 $/ \mathrm{o}$ adaus la salariul de bază. Fochiştii și elec tricienii primesc in plus pest salariu $25 \%$ din valoarea combustibilului şi energiei electrice economisite.

Gospodăria chibzuită ridică interesul intregului colectiv al sectiunii față de succesele în productie, pentru o gospodărire economică și pentru reducerea cheltuelilor.

Elementul principal al reducerii pretului de cost este productivi tatea muncii. Dacă muncitorul începe să dea mai multă producție cu acelas utilaj însemnează că pretul de cost va scădea. Produc tivitatea muncii depinde, în primul rând, de utilajul tehnic. Voi da un singur exemplu. In combinatu nostru au fost instalate prese perfectionate cu acțiune continuă Productivitatea acestora este de două ori mai mare decât a celo vechi. Numai punerea în functiune a acestor prese a dus la rezultatul că productivitatea mijlocie a munci in combinat a crescut cu 10-15 la sută. Această creştere a dus, fireşte, la scǎderea preţului de cost a productiei noastre.

A introduce tehnica nouă nu este insă totul. Mai trebue să învetii s'o folosesti bine si, dacă este posibil, s'o şi desăvârşeşti. Inițiativa muncitorilor sovietici în această direcție este nesecată. Stahanovistii, raționalizatorii și inventatorii noştri dau adevărate exemple de inovaţie in muncă. In primul trimestru al anului în curs a avut loc în combinatul nostru nouă evidență generală a raționalizărilor şi invențiunilor. In aces timp s'au înregistrat câteva zeci de propuneri importante pentru îmbunătățirea producției. Din înfăptuirea lor combinatul va realiza o economie anuală de peste 600 mii ruble. Aceasta este o contribuțe serioasǎ la reducerea pretului de cost.
Administraţia combinatului organizaţiile obștești acordă mare atenție ridicării nivelului de cunoştințe tehnice şi de calificare profes onală a muncitorilor. \$i acest lucru este direct legat de reducerea pretului de cost, deoarece cu cât mai înaltă este pregătirea tehnică a muncitorului, cu atât mai înallă este si productivi-
tatea muncii tatea muncii si cu atât mai bine se foloseste tehnica. Acestea constitue prin urmare isvoare importante de scǎdere a preţului de cost
Ridicarea nivelului cultural $\$$ tehnic al muncitorilor din combinat, a făcut ca aceştia să poată deservi mai multe masini dintr'odatǎ. Inainte, fiecare muncitoare dela noi deservea o singură maşină de vălţuit. Acum există in combinatul nostru mai multe stahanoviste care deservesc câte două maşini, depǎşind la fiecare din

## ele normele de lucru si dând

 productie excelentå. Muncitoare care deservesc mai multe masini există și la maşinile-prese. Cea mai bună muncitoare de presă a noastră, Olga Dvurecensk care depăseste sistematic norma cu $20-30 \%$, a învăţat pe 6 noi muncitoare să lucreze după metoda ei. Toate acestea lucreazà acum excelent.In anul 1949 productivitatea muncii la combinatul nostru a sporit cu $23 \%$. La obţinerea acestui rezultat au jucat un rol important răspândirea metodelor stahanoviste de munca tehnicei şi perfectionarea in lucru a muncitorilor.
După cum s'a spus mai sus, un isvor important de reducere a preţului de cost este scăderea cheltuelilor de materiale pentru fabricarea fiecărui obiect. In calcularea acestor cheltueli cerute de producția noastră, partea cea mai mare revine materiei prime, combustibilului si energiei electrice. Tinând seama de aceasta, colectivul duce o luptă stăruitoare pentru folosirea cât mai economică a acestor mijloace. Anul trecut noi am economisit câteva tone de materie primǎ, realizând o economie de 128 mii ruble peste prevederile planului. Sursa principala de economie este scăderea pierderii de faxinǎ. Aceasta este inevitabilă intr'o oarecare măsură, insǎ este important să fie reducă la proportii cât mai mici In acest scop la noi au fost introduse numeroase dispozitive adaptate numasini si s'a stabilit un astfel la regim de muncă, în care pierderea

## Judecata popoarelor

Berlin, în ziua istorica de 2 Mai universale, călcarea pactelor și 1945. Sub loviturile nimicitoare ale Armatei Sovietice s'a prăbu şit bârlogul fiarei faciste
Mii de prizonieri : soldați, ofițeri generali, rămășițe ale armatei germane decimate, trec pe străzile Berlinului.
Câteva zile mai târziu s'a predat Goering, a capitulat Keittel, a fost prins Doenitz, capturat Ribbentrop.
Principalii criminali de război erau în mâinele Justiției. S'a luat hotărirea să fie judecati la Nürenberg, in acelas Nuerenberg care a fost leagănul facismului german.

Agresorii de eri, care au visat să cucerească universul, si-au încheiat marşul prin Europa în inchisoarea dela Nürenberg.

Timp de zece luni a ținut şedinţe Tribunalul Militar Internaționel.
Pe banca acuzaților sunt princ palii criminali de război: Goering, Hess, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher Funk, Schacht, Doenitz, Raeder, von Schirach, Sauckel, Jodl, von Papen, SeyssInquart, von Neurat.

Ei sunt acuzați de organizare complotului, de crime împotriva păcii, crime de război, crime ìmpotrive umanita九ții.
Cale grea sil lunga a străbătut Armata Sovietică pentru ca să ajungă la Berlin. Nenumărate sunt jertfele pe care le-au adus popoa rele iubitoare de libertate în lupta cu agresorii fascissti.

A sosit ziua victoriei, a judecăţii. Acuzarea a urmărit pas cu pas naşterea complotului nazist impotriva pǎcii și umanității. Pregătirea pentru ràzboi, organizarea spio-
najului şi diversiunii in tarrile cu najului și diversiunii in tarile cu
care in acelaṣ timp se incheiau care in acelass timp se incheiau convenții de pace si pacte. Min-
ciuna și îsşelăciunea de proporţii

## conventiilor, violarea granițelor

 statelor vecine..Ciuma brună a început să se răspândeascǎ prin Europa.
Hoardele hitleriste s'au năpustit asupra lumii. E'e distrugeau si ardeau totul in calea lor. Se dădeau la tâlhârii pe uscat şi pe mare. Pirații lui Doenitz aplicau "legea haitei de lupi": scufundau vasele paşnice şi vasele-spital, usideau pe naufragiați.

Bestiile hitleriste au incercat să transforme Europa intreagă intr'un imens lagăr de concentrare Maidanek, Ausschwitz, Dachau - lagăre de tortură şi exterminare, in care au pierit milioane de femei nevinovate, copii, bătrâni - vor rămâne in memoria omenirii drept crime groaznice, pentru care există o singură pedeapsă : moartea.
Acuzații incearcă sǎ se eschiveze, mint, arunca vina unii pe alții, dar faptele îi divulgă.
Sentinţa s'a pronunţat. Fascismul a fost demascat şi condarnnat, ca cel mai foros duşman a menirii, păcii și progresului.
Este setinţa istoriei. Principalii criminali de război sunt condamnați la moarte prin spânzurătoare. Aşa s'a sfârșit Judecata Popoarelor. Sabia Justiției a căzut peste capetele aţâţătorilor la război
Cadavrele criminalilor au fost

## VIATA DE PARTID

Din activitatea Comitetului Județean P. M. R. a Combinatului nostru pe semestrul I

Combinatul nostru este una din cele mai mari intr
El s'a desvoltat in cursul celor 5 anl cratle populară și a primit materif prime si masini din U R. S. S. in cursul primului Plan de Stat. Spre Hunedoara inima siderurgiel noastre ${ }^{*}$ sunt atin-
tite privilie a zecl $\$ 1$ sute de fabrici pre privirile a zecl sl sute de fabrici
preatoare dln tara noastră care asprelucratoare din fara noastră care asteapia ofelal hunedorean pentru a ta-
brica tractoare, masini sil altele. Dee
două ori steagul rosu al Confederatiel două ori steagul rosu al Confederatiel
Generale a Muncil, in cadrul intreceriGenerale a Muncil, in cadrul intreceriIn anul 1049 otelaril hunedorent sia indeplinit sarcinile ce le reveneau din Planul de Stat până in dlmineata zillei de 7 Noemvrle. Deasemenea intreg Combinatul sl-a terminat planul cu oo luna inainte de termen. Acest succes n'a
venit dela sine. - E1 a fost obtlinut numai datoritǎ muncil fndârijte a intregului colectiv, datorită conduceril priministratlei cât si a inginerilor sil tehnicienilor, datorita uriasel activita ti
organizatorlce educative si de indrumare deslăşurată de Comitetul Judetean de Partid al Combinatului.
Cel de al dollea Plan de Stat din
anul acesta a pus sarcini mürete in fata colectivului de muncltorl, tehnicienit sl inginerl cât sil in fata Comitetulul Ju
tean de Partld a Combinatulul Cu 90 la suta
să producă ofelarit hunedorent in anul acesta fafa de anul trecut, cu 49 la suta mal multa fontă $\$ 1 \mathrm{cu} 71$ la suta mal multe laminate. - Inca dela inceputul acestui an Comitetul de Partld Judefean
a desfăsurat o munca politič de masă, unind strâns intregul colectiv pentrusŭ indeplinirea Planului de Stat. Planul a fost discutat zille intregi in adunărlle de sectil ale membrilor de partid la care aut luat parte utemiştlI sil muncltoril
făra de partld
Discutarea Planulul a dat nastere la
mare insufletire în rândurlle muncltorilor. - Acestia și-au luat angajamente concrete sl aut fackut propungerl in vederea îmbunătătrirli procesului de pro-
ductle.
in fapte. - Aceasta ne dovedesc zesil raflenalizatori care figur fost in in cursuli semestruluil.
Otelarul Simeria Oheorghe a aplicat
pentru prima data la nol in tară minunata metoda soviettca de elaborare ra- rata sarjelor chiar sub 4 ore. In munca
sa, Comltetul Judetean de Paztld pe se-
mestrul . a avut o serie de realizǎri, ast care a a făcut ca Planal realizări, semestru să fie indeplinit in toate sec-
oarele Comblnatului. In sedintele sale de birou si comitet, Comitetul Jude tean de Partid au avut la ordinea de zi productle, de munca sil viata de partld, de sarclnile cele mal acute ce se tiveau. In ceeace priveste antrenarea muncitorilor in intrecerea socialistă, Comiltetul Judetean a dus o vle actlvitate indru-
mând sindicatul in aceasta directle mând sindicatul in aceasta direc|le sil tineret
Astfel in cinstea zllei de 1 Mal au ost organizate 8 brigazi de calltate si brigazal de eccnomil care au dat reultate frumoase.
In sectilile Combinatului s'a desfă-
surat o intensă muncă pentru ridicarea surat o Intensă muncă pentru ridicarea Din inltiativa Comitetulul
Din inltiativa Comitetului Judetean de ciale in care s'au predat cunostinte tehnice elementare.
Sectia de Agitatle si Propagandă a avut o activiltate frumoaš.. In acest timp au functlonat 32 pe cercuri de studlu Istoriel Partidului Comunist (bolseprezenta la aceste cursurl fe fllnd de 85
la sută. In momentul de fată studful storiel se găsește in stagiul de a se ace seminarul general.
In preocuparea sa permanentă de a
reste nol cadre de partld, Comitetul creste nol cadre de partld, Comitetul
Central al Partidului
nostru a infilntat pe lânga Comitetul Judetean o scoala de part.d de 3 lunl. - Astfel in ziua de 23 Mai au absolvit cursurlle acestel zalyl in diferite muncl de raxspundere. In prezente muncl de raxspundere. In prezent urmeaza cursurile acestei
coll seria ll-a care a inceput la 2 Iunle cu 21 de elevl. - Comitetul Judetean de Partid a avut zi de zl o precoupare comunistil. - In aceastra perioadă au functionat 3 cursuri serale de partid cu absolvit cursurile acestei scoll in zlua absolvit cursurile acestei scoli in ziua
de 22 Iunte, dintre care 40 au primit
mentiunea de, bine de 22 lunte, dintre care 40 au primit
mentunea de , bine
absolvire cerificatele de absolvire le
de 23 August.
In vederea indeplinilil sa cinelor trasate de hotărârea Plenarei a V a co-
mitetulut Central al Partloulu! de a se imbunătałti temeinic calitatea propagandel in special in verigile de jos ale invătământuluí de parttd, Coml-
tetul Judetean a luat o serle de măsuri
buň folosire a formelor celor mai larg ale învătământulul de partid rât si îm
bunătătirea sistemului de predare tullor. - O atentle mare s'a acordat au fost Incadratl peste 500 de tovarạsi in 27 de cercurl
In munca sa de agitatle Comltetul
Judetean are 206 agitatorl Judetean are 206 agitatorl dintre care
123 sunt membri de partld, iar restul 123 sunt membri de parttd, iar restul
buni sindlcallşti fruntasi in producłle. Dlntre acestia au terminat in cursul
lunil Mal, cursul de 6 lectli, 24 tovarăsi. lunil Mai, cursul de 6 lectli, 24 tovarăsi Deasemenea pentru ducerea la indepli-
nire a rezolufle Plenarel din $3-5$ Marnire a rezolufle Plenarel din 3-5 Mar-
tie, in fiecare Dumineca se trimit la tie, in fiecare Dumineca se trimit la bleme tarranneştl. - In Indeplinirea Pla-
nului de Stat pe semestrul I. Comitetul Judetean a avut o serle de greutât! $\ddagger$ sil de lipsurl in munca sa
In luna Mai sectoarele slderurgice
ale Combinatulul îndepliniseră progcaale Combinatulul îndepliniseră progra-
mul de productie Se observă că la mul de productie Se observ̌ că la
fiecare inceput de lună majorltatea tiilor se gaxsesc sub plan intensificân-
du-sil eforturile numai câtre sfâsitul tiilor se
du-si
lunif.

Aceasta "metodå ${ }^{\approx}$ nu este justa pentruc̆ aduce dilstrugerea utilajului \$ epuizarea fortelor de munč̆ ale mun-
citorilor. - In aceastá directle Comitetul Judetean trebue sx-si indrepte
oata atentla, in sedintele organizatillor toată atentla, in sedintele organizatillor
de bazǎ |trebue combǎtută aceasta lipsă de bazăitrebue comb̌九tută aceasta lipsă.
0 altă lipsă este si acela că instruc0 alta lipsă este si acela ca instruc-
torili Comltetului Judetean care participa la sedintele organizatillor de bază nuu cadrul sedintei ci se multumesc numai ă-sil la notlle, frră a răspunde la ele sedintele următoare
Aceasta lipsă a fost sesizata de to-
varásul Bulgaru Vasile organizator biroul Organizatlei de baza dela Furnale la Plenare Comitetulul Judetean cu activul său din 4 Iulie.
Folosind cu pricepere dreptul de control asupra activitâtil economice a ad-
minlstratiel, desfăsurând o larǧ munca politicar de masă intre muncitori şl teh niceni, Comitetul Judetean va putea
mobiliza intregul colectiv al Combinatului pentru Indepliniriea
De felul cum Comitetul Judetean va ti să mobilizeze Sindicatul pentru ca acesta să anıreneze intreaga masa de muncitorl, depinde în cea mai mare măsură reallzarea sil depăsisrea sarcinl-
lor ce ne revin in cadrul Planului de lor ce
Stat.
D. Fotescu

## Tinerii dela Atelierul Mecanic cer mărirea normelor

Tinerii utemişti din secția Mecanică, au ințeles pe deplin sar cinile ce stau în faţa lor in ve-
derea indeplinirii ș̦i depăşirii derea indeplinir
Planului de Stat.
Planului de Stat.
Așa de exemplu tinerii strungari Geantă Dumitru, Farcaş Iosif, Săuşau loan şi Pătrău Crăciun, au cerut reducerea timpului de ficiilor cu $10 \%$, la executarea orinecesare Oţelăriilor S.M.
Acest lucru ei îl cer cu scopul
de a contribui la reducerea prețului de cost, care va aduce după
sine o imbunătățire a vieţii, prin eftenirea produselor.

Acțiunea acestor tineri trebue sǎ fie un exemplu pentru toți muncitorii Combinatului nostru, conviși fiind că ptrintr'o normare justă a muncii, luând salarul meritat nu înşelăm pe nimeni, ci contribuim la intărirea Patriei noastre, factor activ în lupta pentru pace.

## La Spitalul ${ }^{\text {ntna Paukerw }}$

## S'a declanşat întrecerea socialistă în întâmpinarea zilei de 23 August

Din initiativa Comitetului Sin dical de secție, a Spitalului $»$ Ana Pauker", in ziua de 1 Iulie a. particip participat întreg personalul spita munca din ța in care sa analiza munca din trecut, lipsurile și greu tătile intâmpinate, în urma carreia personalul spitalului a hotărìt declanşarea intrecerii socialiste in cinstea zilei de 23 August.
Luând cuvântul, sor a Istrate Georgeta își arată hotărìrea de duce o contribuție serioasă in munca spitalului pentru redarea sănătăţii oamenilor muncii.
Rând pe rând personalul auxiliar şi de serviciu a luat cuvântu arâtẩndu-și entuziasmul și luân-du-şi angajamentul de $a$-și intensifica eforturile în muncă pentru a întâmpina cu cinste ziua de 23 August.

Apoi de comun acord colecti vul a stabilit criteriile intrecerilor La medici; atitudine tovărășească fată de bolnavi, imbunătăţrea calității muncii, inovaţii in muncă, eliminarea timpilor morṭi in serviciu, ridicarea nivelului pro specialitate etc.

La surori: atitudine tovărăşea scă față de bolnavi, promptitu dinea in chemari, ordine si cură tenie la locul de muncă, linişte î serviciu, îmbunătătrirea calitătic muncii, planificarea serviciului, eco nomie la materiale, recuperare materialelor, muncă obştească, ri dicarea nivelului profesional și ideologic etc.

Şi femeile de serviciu, pornesc în intrecere cu puncte bine stabilite pentru bunul mers al serviciului.
Indrumați de Partidul nostru, urmând învătăturile marilor dascăli ai proletariatului Lenin și Sta lin, să tinem mereu vie flacăra intrecerii socialiste, convinşi că prin aceasta vom face ca spitalu nostru sâ-și atinga scopul pentru care a fost creat iar noi vom a vea multumirea de a contribui la readucerea în câmpul muncii cu un ceas mai devreme a muncito rilor ce vin în spitalul nostru pen tru a-și recăpăta sănătatea şi car abia așteaptă să se reintoarca la ocul de muncă spre a lupta pen tru Plan, pentru pace.

Schőnborn Francisc

## COLTUL MEDICAL

## Ce ne-au învăţat tovarăşii medici sovietici în cadrul Săptămânii Medicale Româno-Sovietice

La Săptămâna medicala Româno-Sovieticč, care a avut
loc la Bucuresti, in zilele de 26 . 30 Iunie 1950, tovarăşii medici sovietici și în primul rầnd tovaraxsul ministru al U.R.S.S.S.-ului Dr. Bodnârev ne-a arătat care
este sistemul de organizare si mecanismul de functionare a rețelei medicale.

Astfel una din conditiiile pentru ca activitatea medicală să fie eficace, este strânsa colaborare a personalului medical cu masele şi cunoşterea din partea aces tora din urmă a tuturor problemelor medicale.
Ain reținut cu mai multă insistență această apreciere într'u totul justă - a lovarăşilor medici sovietici, deoarece pentru plasa Hunedoara orasul Hunedoara, maceastă problemă a colaborării se pune in mod acut și imperios spre rezolvare.
Nemulţumirile, aglomerația nejustifieată la dispensar, lipsa de asistență medicală la timp, survin tocmai din aceasta necunoştere a felului de funcţionare a serviciilor medicale.
Bolnavul nu cunoaşte drumul pe care trebue să-1 parcurgă dela locul de muncă la dispensar, oliclinica sau spital.
Deasemeni, felul de distribuție al medicamentelor nu se cunoasste, nici legea Asigurărilor Soci ale şi in sfârșit, nu se cunoaște importanta anumitor tratamente medicale, precum şi măsurile
pentru prevenirea bolilor infecto- să asculte indicaţiile medicilor contagioase.
Dar să analizăm puțin aceste probleme, prin prizma realităţilor

Bolnavul, dacă este la locul de muncă, trebue să ia o dovadă să se prezinte la dispensarul de intreprindere pentru consultaţie.
Aici medicul de dispensar, fie că-1 tratează la dispensar, fie că-1 trimite pentru precizare de diagnostic la policlinicǎ fie că-1 trimite pentru internare la spital.
Bolnavul desigur este sensibil, neîncrezător, el vrea să meargă acolo unde doresste, unde are preferinte, poate la Clinica din București sau Cluj, sau
medic din alta localitate.

Și astfel se aglomerează serviciile la Clinici, la spitalele de specialitate, pentru cazuri fără importanta şi de multe ori bolnavii indicați pentru clinici rămân fără asistenṭă medicalǎ. - La fel și laboratoarele de analiză din caiza multor cereri uneori nein-
dicate nu pot face analizele in dicate nu pot face analizele in bune condițiuni şi la timp, toc-
mai din cauza prea multor analimai din cauza prea multor anallze care vin nejustificate din punct
de vedere medical. de vedere medical.

Problema asistenței medicale, presupune in primul rând o largă ințelegere din partea tuturor, un simt al responsabilităł̧ii cât mai sever Sii intotdeauna interesul co-
lectivităţii trebue pus innaintea micilor interese particulare.
In ceiace privesste distribuirea medicamentelor, bolnavii trebue
ente decât celes care i medicascriu, findcă medicul este răspunzător de sănătatea fiecărui cetătean. Mulți bolnavi cer medicamente de specialitate care nu sunt indicate in boala pe care o are, dar findcă au auzit că sunt bune le cer, indiferent de boala pe care o au. Amintese şi despre mäsuri preentive in combaterea bolilor in-fecto-contagioase ca febra tifoidă, scarlatina și paralizia infantilă unde dacă nu se fac vaccinările in massă, dacă nu se respectă riguros măsurile medico-sanitare, intinderea unei boli nu poate fi oprită.
Acesta este rostul conferintelor cu caracter medical, a sedintelor de instruire sanitară, și convorbirilor dela policlinici și dispensare, fiindcă altfel atunci când apare boală, pericolul este mai grav şi mai greu de înlăturat, grav și mai greu de înlăturat,
decât într'o muncă de prevenire decât într'o mu
și de apărare.

Tovarăşul Ministru al U.R.S.S.ului Dr. Bodnârev a spus că, daca în Uniunea Sovietică anuistoriei şi dacă problema asistenței medicale e rezolvată in conditiile cele mai bune, aceasta se đ̦iile cele mai bune, aceasta se dicat al omului sovietic si inteledicat al omului sovietic și ințele-
gerii sprijinului pe care gerii si sprijinului pe care poporul
sovietic il dă tuturor sovietic 11 dă tuturor probleme-
lor de sănătate publică.

## Dr. Dumitrescu Alexandru <br> Medicul şef al plăşii Hunedoara

## INCHEEREA ANULUI SCOLAR <br> la Școala Profesională „23 August"

La 28 Iulie a avut loc înche-

# LUPTÂND PENTRU PLAN, PENTRU PACE NOI SUCCESE IN PRODUCTIE 

## obținute de muncitorii Combinatului nostru

## Muncitorii Combinatului incadrați in intreceri socialiste pen tru indeplinirea inainte de terme a planului pe 1950, înregistreaz pe zi ce trece noi succese in productie. <br> Numeroase secţii din Combina tul nostru au depășit planul in tern al Combinatului pe perioada 1-30 Iúnie, 1950. <br> Furnalul III a devenit furnal fruntas

Prin buna organizare a muncii, desfăşuratǎ in cadrul întrecerilo socialiste dela Furnale, tot ma multe echipe de furnalişti iși du la îndeplinire sarcinile ce le revin in cadrul Planului de Stat.
In această perioadă, în fruntea întrecerii se află Furnalul Nr. III. cu o depășire de $17,32 \%$, urma de Furnalul IV. cu o depăşire de $2,83 \%$

La Furnalul Nr, III, în fruntea intrecerii se află echipa tov. Munteanu Gheorghe cu 0 depăşire de $20,66 \%$, urmata de a lui $\operatorname{Cos}$ tea Nicolae cu $15,86 \%$, si a lu Isac Mihut cu $15,26 \%$. La Furnalul IV. cea mai frumoasă depăşire a obținut-o echipa lu Munteanu Lapădut cu $5,18 \%$ urmată de echipa lui Vlaicu Ni colae cu o depășire de $2,46 \%$

## La O.S. M. planul a fost depășit cu $2,45 \%$

In cadrul Oțelăriei Simens Mar tin cuptorul Nr. 4, a avut o de pășire de $9,97 \%$, la care echipa prim-topitorului Ilea Gheorghe printr'o mai buna organizare a muncii a obtinut o depăşire de $13 \%$, urmată fiind de a lui Poja Gheorghe cu $10,35 \%$ şi a lui Bikfalvi Alexandrı cu $6,18 \%$ peste plan.
La cuptorul II. depăşirea a fost de $1,31 \%$, in cadrul căruia s'a evidențiat echipa lui Andruţ Ghe orghe cu o depășire de $5,61 \%$.

Cuptorul de 5 tone a depăşit programul de producţie cu 13,71\%
Muncitorii dela Cuptorul de 5 tone, organizându-şi munca te meinic, muncesc cu râvna pentr a da Patriei noastre cât mai mul oțel necesar industriei noastre d masini si tractoare.

Ca intotdeauna echipa prim topitorului Lupescu Teodor se află in fruntea intrecerilor depăshind sarcinele de productie cu $26,21 \%$, urmată de a lui Popa Alexandru cu 26,21\%, urmata de a lui Popa Alexandru cu depăşire de $16,61 \%$, şi a lui Băda Ioan cu $15,29 \%$ peste plan $\mathrm{Cu} 8,36 \%$, mai mult oxigen peste plan
Muncitorii Fabricii de oxigen dându-și seama de importanta pe çare $o$ are oxigenul in indus tria noastră, avầnd neconteni sprijinul organizației de partid si sindicat reuşesc să obțina rezul tate frumoase.
Astfel pe luna Iunie echipa lui Blaga Ioan și-a depășit programul de productie cu $13,84 \%$ urmată de a lui Man Mihai cu depăşire de $6,08 \%$ si a lui Herban Vasile cu $5,16 \%$ peste norm
Turnătoria de ottel a dat cu $32,37 \%$ mai múle piese peste plan
Tot mai multe echipe de turnători îşi inţeleg rolul care-1 au in procesul de producție depăşindusi cu succes programul stabilit.
Astfel echipa lui Strempel Carol are o depăşire de $190 \%$, urmată de brigazzile conduse de Marcu Gheorghe cu $189 \%$ depășire sil a lui Lada Ludovic cu $90 \%$ peste plan.
Muncitorii dela Turnătoria de tuburi au depăşit programul
de producţie cu $13,40 \%$
Ca și muncitorii celorlalte secţii,
râvnă pentru îndeplinirea și depăşirea Planului de Stat, pentru cre area unei situații mai bune.
In acest sens, echipa condusă de Toma Petru are o depăşire de $194 \%$, a lui Alimpescu Iosif cu 161\% si a lui Gostian Alexandru cu $151 \%$.
Este insă de dorit in această sectiecamuncitorij Budai Dănilă, Merṭ Tovică, Laurenţiu Ioachim şi Mert Gheorghe să pună capăt absențelor nemotivate in cadrul acestei sectii pentru a putea contribui si ei la în deplinirea Planului de Stat si la deplinirea Planului de Sta
La Turnătoria de fontă planul
a fost depășit cu $6,75 \%$
In cadrul Turnătoriei de fontă echipele cele mai evidenţiate sunt următoarele : a lui Gostian Nicoae cu o depăşire de $74 \%$ a lui Kirschner Carol cu $48 \%$, și a ui Herban Petru cu $36 \%$
Muncitorii secției Forje au dat
$23,09 \%$ mai multe piese peste plan
Ca intotdeauna echipa lui Isac Iuliu se situiazǎ in fruntea întrecerilor dela secția Forje, depă-șindu-si programul de productie cu $92 \%$ fiind urmată de a lui Harabagiu Teodor cu $80 \%$ si a ui Muntean Mihai cu $51 \%$ peste plan.
Laminatorii au reuşit să indeplinească planu
Cu toate greutăţile intâmpinate, muncitorii dela Laminoare si-au indeplinit programul luni unie.
La sectia Laminoare schimbul maistrulei Marza Nicolae a avut 0 depăşire de $1,86 \%$ a lui Trifu osif, cu $1,72 \%$, iar a lu Moise osit a realizat din plan numai $96,58 \% . \mathrm{Cu}$ toate greutătile intâmpinate de sectia Laminoare în procesul de productie pe luna unie totusi planul a fost îndeplinit cu $100 \%$. Malea Miron

## UN ŢAMBAL CU.... (ÂNTEC

## Acum doi ani...

La Serviciul Comercial vine un cetățean să ofere spre vânzare un tambal. Un tambal obisnuit, pe patru picioare, cu coarde, acordat, deci un tambal în bună stare.
Târgul s'a fäcut imediat, re ponsabilul cu muzica din Sindi catul Uzinei, arătând necesitatea lui. Iată-l în magazie înregistrat in toate scriptele, cut simbol, fise e raft, etc.
Ce urma altceva, decât să fie ridicat de către responsabilul cu muzica si să intre in functiune, căci un acompaniament de tambal la o orchestră, sau un solo de tambal descretesste fruntile.
Scoaterea țambalututi dela magazie a fost doar o iluzie pentru responsabilul nostru cu muzica, căci în momentul când s'a prezentat să-l ridice $i$ s'a spus că nu-l poate scoate decât cu bon de materiale. Orchestra si Sindicatul după cum stim nu are bonieră de materiale pentrucă nu este o sectie productivă sau auxialte forme, dar degeaba.

- „Nu iese afară din magazie, decât cu bon de materiale" - sustinu magazioneul. Ce avea altceva de Jăcut responsabilul nostru cu muzica, decât să se las păgubaş. Şi aşa au trecut săp-
tămâni. luni, chiar ssi ani, când la inventarul din Ianuarie 1950 Comisia de Inventariere dat de țambal.

Ce facem tovarăse maga zioner cu tambalul? întreabă un tovarăs din Comisie.

- Stiu eu? Dumneata ce părere ai?

S'a ajuns la concluzia că, magazionerul pentru a descongestiona locul, să întrebe sectiile cari au "nevoe de un tambal.

Veneau din sectiile Combinatu lui să scoată materiale electrice halate, cojoace, scule şi diferite alte piese, numai instrumete muzicale nu scoteau.
A început magazionerul să întrebe ba pe unul, ba pe altul daca are nevoe de un tambal. Unit au răspuns că sunt iubito ri de muzică, dar n'au ce face cu el în sectie, alții că sunt consatambalul nu au ce face.
Din când în când magazioo raită nostru mai dadea câte o raita pe la tumbal să vadă dacá și iar intreaba pe vizitatorii ocazionali dela magazie dacă nu au nevoie de un tambal.
A mai intrebat si pe responsabilul cul muzica dacă are de gând să-l mai scoată.

Responsabilul cu muzica s'a dus din nou la Sindicat.

- Ce facem tovarăse cu tambalul dela magazie? Se distruge degeaba, o sà-l desacordeze şoarecii.
- Păi... să-l scoatem tovarăşe.
- Cum? Nu avem „bonieră de materiale".
- Incearcă să-l scoṭi din „fondul directorial"!

S'a dus responsabilul cu muzica pela toti acei cari ar fi fost in măsură să dispună asupra scoaterii tambalului din magazie baza fondului directorial, dar de geaba. Pretul a făcut ca țambaIul să rìmână si mai departe în magazie.

- Nu avem fonduri, e prea

Ce putea face responsabilul cu muzica? A mai dat el cu tambalul" că are nevoie de el, dar rămas fără nici un rezultat. TTam balul era cu... cântec.
Formele birocratice, nu permi iesirea tambalului din magazie, iar tambalul in ciuda soarecilo cari nu au reusit sä se cuibăreas că în el, continuă să nu foloseas că la nimic şi se desacordează, la fel ca şi formele birocratice.

Nicuţă Tănase

## Din sectoarele Combinatului nostra

La Ghelar, echipa lui Lup Ioachim a depăşit programul lunii Iunie cu 85 la sută
Imbrătisisind munca cu multă dragoste si devotament, minerii dela Ghelar au reuşit ca pe luna Iunie să obțină importante depăşiri de norme.
In telul acesta echipa tovarăşului Lup Ioachim dela „Abatajul Păcii" aplicând metoda de lucru sovietică, reuseşte ca in cursul acestei luni să-si depăşeaseă norma cu 85\% urmatä de echipa lui Dobra Ioan cu $64 \%$ depă-
La fel şi echipele de mineri,
care lucrează pe orizontul Nr. 4. printr'o bună organizare a muncii a reussit ca din 28 Iunie a. c. să producă minereu in contul lunei Iulie.
Aceste depăşiri ne dovedesc, că munca depusă de organizatia de partid sis sindicat a Ghelarului, în cadrul întrecerilor socialiste, este ințeleasă de minerii ghelăreni şi ei însuşindu-şi indrumarile Partidului, vor indeplini şi depăşi sarcinile ce le revin in cadrul Planului de Stat-

## La Teliuc minerii obțin importante depăşiri de normă

Cot la cot cu ceíalalti mineri din alte mine, şi minerii dela Teliuc in cursul lunii Iunie au obținut rezultate frumoase.

Astfel echipa tov. Tovarnitki Vladimir a avut o depăsire de $65 \%$, urmata de a lui Boldea Şotron dela Mina Bouțari care aparține tot Teliucului, си o depäsire de $75 \%$ $s i$ a lui Suber Gheza tot
$\forall 5 \%$ minereu peste plan.

Fiecare muncitor trebue se lupte in intrecerea socialistă pentru a îndeplini şi depăşi normele reale, pentru a da o productie sporită, de bună calitate, la un prett de cost redus.

In acest fel, contribue la imbunătățirea nivelului de trai şi de cultură al celor ce muncesc, la înflorirea Patriei, factor activ in puternicul lagăr al tor activ in puternicu

## Prin lichidarea birocratismului se economiseşte timp şi se obţine o evidență clară

Birocratismul rămășita a trecutului se manifestǎ și astăzi in foarte multe compartimente de muncă din Combinatul nostru. Lupta împotriva birocratismului se duce cu intensitate de cartre oamenii muncii şi în articolul de faţă vom arăta o metodă prin care s'a lichidat un caz de birocratism precum şi rezultatele bune ce au urmat.
Magazia de rechizite și imprimate a Combinatului nostru era in desordine, iar funcţionarii și responsabilul de acolo nu ştiau nici odată câte materiale consum o secție şi nu cunoşteau nici re zervele care existau in magazie

Dacă analizăm acest lucru vom vedea din ce cauză accastă ma gazie Se găsea intr'o asemenea situație.
S'a constatat că fiecare functionar, care avea nevoie de anumite materiale intocmea un bon in 3 exemplare, mergea la șeful de sectie sau la Serviciu pentru de sectie sau la Nervicia penta magazie pentru a si ridica rialul de care avea nevoie Toate aceste lucruri se ̂̂nâmplau ri de câte ori ave nevoie de un obiect sau de a cantitate de materiale be forte multe ori s' materiale. č oarci cât un functiona că tuncl cand un funchonar avea nevole numai de un creion sau alt obiect pentru a-1 folosi, intocmea un bon si se prezenta la magazie pentru a-1 primi.
Din această cauză, magazia de imprimate şi rechizite cu o ve loare totala a materialelor de cca 2-3 milioane, avea o mişcare de peste 2.000 bonuri lunar, la fel ca cea mai importantă magazie din Combinatul nostru, cu o valoare a materialelor de peste 100.000 .000 lei.

Inregistrarea şi intocmirea bonurilor, reprezenta tot atâta chel-


[^0]:    sever avertisment dat acelora ce ma nutresc inc
    mănătoare
    La auzul sirului lor blestemat de nelegiuiri, sufletul fiecărui om cinstit, care îşi iubeşte Patria, se umple de mânle şi indignare. Şi astfel din mânia clocotitoare a poporului s'a

