Trăiască Congresul Comitetelor de luptă pentru pace din R. P. R.!

## Marea Adunare Națională a votat Legea pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului R. P. R.

In cadrul celei de a 8 -a sesiuni ordinare, Marea Adunare Natională a votat Legea pentru raionarea administrativ-economicǎ a teritoriului Republicii Populare Române.
Raionarea inseamnă un măre act realizat de clasa muncitoare din tara noastră, sub conducerea Partidului, pe drumul glorios al construirii socialismului.

Noua împărțire administrativeconomică a teritoriului Patriei noastre, oglindeste pe deplin interesele vitale ale poporului muncitor.

Vechea împărțire administrativ economică, rămăşită a blestematelor regimuri din trecut numai corespunde condititunilo politico - economice actuale.
„Legea raionării, - a spus tov. Teohari Georgescu secretar al P. M. R. si Ministrul Afacerilor Interne a R. P. R. - noua împarțire administrativ-economică, oglindeşte schimbǎrile politice şi economice care au avut loc in tara noastrǎ şi tinde sǎ contribue la grăbirea ritmului de construire a socialismului in Re publica Populară Românãa "
„Ea ajută la îndeplinirea politicii economice a regimului de democraţie populară și contribue la desvoltarea planificată a industriei socialiste sil la transformarea socialistă a agriculturii"
Vechea împăttire teritorială a R P. R. a fost făcută după asemănarea blestematului regim al bur-ghezo-mosierilor, exprimând cu totul interesele lor de jaf sis exploatare.
Scopul vechii împărtiri administrative a fost acela de a rupe masele populare de aparatul de stat. Capitala de judet, unde se afla tribunalul, prefectura și toate celelalte organe administrative si economice, se găsea la mari depăriări de cele mai multe comune ale judetului.
Dacǎ analizăm numai situaţia judeţului Hunedoara, vom vedea că acesta a fost unul din cele mai mari judete ale tării noastre. Un tăran de prin Muntiii Apuseni, sau un miner din Valea Jiului, erau nevoiţi să vină până la Deva cu unele petititi. Aceste drumuri erau nevoiţi să le facă în repetate rân duri, până ce să lăsau păgubași.
Prin vechea împărțire, burghezia căuta să rupă masele de centrele industriale, iar centrelor industriale să nu le dea posibilitatea de a deveni centre politicoadministrative. Aceasta de frica influenţei politice exercitată de clasa muncitoare în rândul taxrănimii.
Un exemplu viu de acest fel ni-l serveşte însăşi oraşul nostru. Acesta a fost rupt complect de mase, prin faptul cǎ problemele ce le-au avut de rezolvat tăranii din comunele din jurul Hunedoarei, nu le rezolvau la Hunedoara, ci trebuia să bată drumul la Deva. Pentru câte un proces la Deva erau duşi săptămâni și luni întregi, tăranii fiind astfel nevoiti
să chelluiască o multime de ban §i să piardă timp degeaba.
Raionarea teritorială a R. P. R dă posibilitate Statului nostru de democrație populară să aplice cu succes dictatura proletariatului în toate domeniile viettii sociale. Prin raionare se antrenează masele largi populare la conducerea Statului nostru si prin aceasta se asigură mobilizarea la îndeplinirea primului nostru Plan Cincinal, factor hotăritor în construirea so cialismului în R. P. R. Raionarea teritoriului Republicii noastre Po pulare, apropie aparatul de stat de masele largi ale poporului, deci uşurează rezolvarea problemelor de zi cu zi ale muncitorilor și tăranilor.

Noua impărtire are scopul de a desfiinta barierele dintre orase si sate si in special dintre centrele industriale şi masele tărăneşti, pentruca astfel să se întăreascẳ alianta dintre clasa muncitoare şi tărănimea muncitoare şi să se afirme rolul de conducător al clasei muncitoare.
Noua împărţire are ca scop lichidarea innapoierii in unele regiuni ale Patriei noastre, dând posibilitatea valorificǎrii resurselor locale şi desvoltării industriei de interes local.
Prin noua impărţire se poate trece la o tot mai justǎ planificare a fortelor de productie locale, ceeace va contribui in mare măsură la cresterea productiei si productivităţii muncii in industrie şi agricultură
Legea raionării teritoriului $R$. P. R. votată de Marea Adunare Natională nu este o oarecare împărţire administrativ-economică, ci este menită să înlăture rămăsitele regimurilor burghezo-mosieresti, prin înlocuirea judetului si a plăsii cu organe ale puterii de stat de tip nou.
REGIUNEA este o unitate administrativă mai mare ca Judeful. Comitetul Central al P. M. R. şi Guvernul R. P. R. se sprijină direct pe regiune, in lupta pentru realizarea politicii Partidului si a Guvernului.
RAIONUL este o unitate administrativă mai mare decât plasa închegată din punct de vedere politic, econmic şi administrativ sii care va cuprinde un număr de comune.
Spre exemplu : fostul judet Hunedoara s'a mǎrit, primind o parte din fostul judet Alba si se numeşte Regiunea 18. Este împǎrfită în şapte raioane: Petrosani Hateg, Hunedoara, Deva, Brad, Alba-Iulia și Orăştie. Prin noua impărțire s'au lichidat o serie de plăşi din fostul judeţ Hunedoara, care prin existenta lor creau doar greutatai administrative.
Muncitorii şi tehnicienii Combinatului nostru au primit cu dragoste Hotărîrea C. C. al P.M.R. i al Consiliului de Minisstri al R.P.R., votată de Marea Adunarea Natională, stiind că acest măret act contribue la inflorirea Patriei noastre, la intărirea ei politică si economică, făcând din ea factor tot mai activ in lupta pentru pace.

# - <br> \title{ Alina Noaslră 

 <br> Anul II. Nr. 63\section*{Prin fapte luptăm pentru pac

## Prin fapte luptăm pentru pac <br> Insemnate realizări obtinute in „Schimbul Păcii"

In ziua de 7 Septembrie a. c. s'a desfăsurat în Combinatul nostru "Schimbul Păcii" in intâmpinarea Congresului Comitetelor
de luptă̈ pentru pace din $R$. $R$.

Alături de toți cei ce muncesc din țara noastră, muncitorii Combinatului şi-au manifestat în cadrul acestor schimburi voinţ lor de nesdruncinat de a apăra pacea.
"Prin fapte, la luptà. pentru pace" a fost lozinca sub care s'a desfäşurat „Schimbul päcii" Conştienți fiind că fiecare tonă de fontă, oţel şi laminate peste plan, contribue practic la lupta activă pentru apărarea păcii, muncitorii nostri au obtinut insemnate succese.

In cadrul meetingului ł̧inut după terminarea „Schimbului paccii", muncitorii si-au luat noi angajamente în intâmpinarea Congresului, stiind că lupta pentru mai multe şi mai bune produse, este lupta pentru pace, pentru apărarea vieţii şi a căminelor noastre

## Mai multă fontă . .

In cadrul „Schimbului paxcii" furnaliştii Combinatului nostru au depus tot efortul, pentru a da cât mai multă fonta
Echipa condusă de de prim-topitorul Isac Mihut dela furnalul Nr. 3 a dat cea mai mare produc-

Această echipă este ưrmată de aceea a prim-topitorului U. T. M.-ist Baba Ioan, dela „Furnalul Păcii" cu o depăşire de $52 \%$. Si celelalte echipe au obținut depăsiri insemnate, făcând ca în ziua ue Septembrie, furnalele să dea cu $18 \%$ mai multă fontă peste

## Mai mult oţel. .

Angajamentul luat de otelarul Toma Adam in numele intregului colectiv dela O. S. M. la Confeința Comitetelor de luptă pentru ductie in ziua de 7 Septe prie fost îndeplinit.
Astfel echipa condusă de Olach Stefan a dat cu $67 \%$, mai mult țel peste program, urmată fiind orsire de $46 \%$ Traian cu o de-

Mai multe produse peste program,
inseamnă apărarea vietii noastre

Alături de muncitorii din sectiile siderurgice, si restul muncitorilor din Combinat au obtinut Sepultate insemnate in ziua de 7 Septembrie
Cei dela Turnătoria de fontă au depășit programul zilnic cu $760^{\circ}$, cei dela Tuburi cu $47 \%$ și cei dela Forje cu $44 \%$.
Iată cum înțeleg muncitorii să
lupte pentru apărarea păcii, prín fapte in câmpul muncii, prin depăşiri de norme, dând Patriei noastre tot mai multe produse de calitate superioară, pentru a o întări pe drumul construirii socialismului și a face din ea facto tot mai activ în lupta pentru pace

Raţiu loan

## La Fabrica de oxigen

O inovație prin care se economisesc peste 280.000 lei anual

## Preocupatii de problema reduce

 rii cheltuelilor, tovarăşii Sicos Ioniţă, Roman Tiberiu, Borsan loan Negrilă Iosif ssi Rusu Ioan dela Fabrica de Oxigen, au conceput o inovație care aplicata in practică a dat rezultatele doriteEste vorba de un aparat pentru verificarea tuburilor de poxirn, aparat care adiace anual oxigen, mie de 288.400 lei

In trecut, proba hidraulică a uburilor de oxigen se făcea cu ajutorul unei pompe de mâna cu care se urca presiunea in tubur la 300 atmosfere - presiunea normală de probă.
La executarea acestei operaţiun
erau necesari 6 oameni care fă-
ceau intr'o oră verificarea a 6 tuburi.

Cum o lege a Ministerului Energiei din anul 1949, prevedea c la fiecare tub verificat parțial sǎ se plătească o taxa de 500 lei, ia la sistemul de probă de peste 10 tuburi deodată câte 50 lei de tub tov. Sicoe Ioniţă a construit de mai mult timp un dispozitiv care permitea verificarea simultana 10 tuburi.

Prin aceasta el a mărit capacitatea de verificare, reducând in acelas timp chaltuelile de control. El insă nu s'a multumit cuntrol tatul obtinut, deoarece cu rezultatul obținut, deoarece şi acest

[^0]In cinstea Congresului Comitetelor de luptă pentru pace

## Echipa minerului fruntaş Gostian Petru a cerut mărirea normei la extracţia minereului

Lozinca „Tot mai mult minereu de bună calitate Patriei noastre", insufleteste minerii dela Teliuc. Sub această lozincă ei luptă pentrua da o productie tot mai mare In cinstea Congresului Comitetelor de lupta pentru pace din R. P. R,

In focul luptei, in cadrul intrecerilor socialiste, minerii depăşesc normele, care s'au invechit si devin necorespunzătoare. Pentru oameni noi se cer norme noi și, constient de aceasta, echipa fruntasului Gostian Petru dela mina Fillimon, Grupul Minelor Teliuc, care în luna August a depăşit programul de productie cu $85 \%$, a cerut maxrirea normei la extracția de minereu cu $30 \%$. Echipa lui Gostian Petru lucreaza pe bază de noi norme dela 6 Septembrie, depassindu-le şi pe acestea.

Exemplul echipei lui Gostian Petru trebue să constitue un imbold pentru toţi muncitorii noştri, pentru ca urmându-l, să contribue la reducerea pretului de cost al produselor, deci la lupta pentru - pace trainică.

> L. Candea corespondent

Ultimele tone de minereu în contul anului 1950

Congresul Comitetelor de luptă pentru pace constitue un minunat prilej pentru a ne arăta voinţ noastră de a lupta pentru pace, impotriva atâatătorilor la un nou război. Brigada U. T. M.-istă dela Minele Teliuc hotăâtă sǎ intâm pine Congresul cu noui realizări, a dat in luna August cu $68 \%$ mai mult minereu peste programul de productie. - Cea ma mare depâşire a fost obtinutả de echipa tânărului Radu Constantin care din luna August lucrează in contul ultimii luni din anul acesta, Echipa tânărului fruntaş este ho tărîta sa întâmpine Congresul Comitetelor de luptă pentru pace cu terminarea programului anual.
Deasemeni echipa condusa de minerul Vlad Simion a dat in cursul lunii August cu $43 \%$ mai mult minereu peste program, producând in contul ultimii decade a lunii Noembrie.
Aşa înteleg minerii dela Teliuc să întâmpine Congresul Comitetelor de luptă pentru pace, - ma-nifestându-și hotărârea de a contribui la apararea păcii.

Vlad Nicolae

## Cu prilejul Congresului Comitetelor de luptă pentru pace, „Cartea Rusǎ" a tipărit: <br> ,CINCI TĂRI" de l. Ehrenburg

Publicarea impresiilor de cǎlătorie ale scriitorului sovietic I. Ehrenburg ofera cititorului nostru posibilitatea de a cunoaşte infățişarea de dupa război a unor state europene, atmosfera ce domnește in Europa impărtită in două lagăre: al democratiei şi al imperialismului.

Trecând prin Belgia, Franta, Elveţia, Cehoslovacia şi Germania apuseană și răsăriteană, Ehrenburg a putut compara diferențele dintre cele două feluri de trai: din statele marshalizate de o parte sì
din statele de democrațe populară din statele de
In primele, o viață de libertate şi bucurie pentru unii, puțini la număr, pentru cei multii o viaţă de oprimare și foame. Nesiguranța, psihoza rǎzboiului, sunt beneficii
de proveniență americană in Europa spuseană.
In republicile de democrație populară a început, după exem plul sovietic, o viaţă activă sănătoasă, în care indestularea devine pe zi ce trece mai deplină, in care preocupările pentru producţie se îmbină cu cele culturale.

Aici oamenii sunt tot mai increzători in posibilitățile lor, în prozatori in posibilitațile lor, in progres, findca ei se bucura de spriSovietică, bastion al pácii si democraţiei,
Aceastră viață nouă pulsează tot mai puternic şi victoria ei asupra modulul de viata imperialist nu va întârzia, cu toate că ame-
ricanii i-au închis graniţele acolo ricanii $i$-au inchis graniţele acolo
unde au putut.

## Cărţi apărute în Editura P. M, R.

 pentru demascarea clicii fasciste dela BelgradUrmătoarele brosuri apărute în, EDITURA PARTIDULUI MUNCITORESC ROMAN, demască fără crufare activitatea odioasă a lui Tito şi a clicii sale, ne ajută să ne dăm mai bine seama cât de aprig trebue să ducem lupta ìmpotriva uneltirilor lor mârşave: I. CHISINEVSCHI

GOEBBELS-II IUGOSLAVI IN SLUJBA AŢ̂ŢăTORILOR LA RĂZBOI
In această broşură tov. Chisinevschi demască banda fascistă a lui Tito, Kardelj, Djilas,
Rancorici si
Pjade, care - in Rancovici si Pjade, care - in scopul de a realiza planurile
criminale ale atâtätorilor la
război - copiază metodele de propagandă ale lui Hitler, Goebbels, Himmler, si ale urmasilor lor - Truman, Acheson, Churchill sis altiii.

TEODOR JINCOV
CLICA FASCISTĂ A LUI TITO
AŢÂTĂTOARE DE RĂZBOI IN BALCANI
Brosura demască uneltirile lui Tito - slugoiul imperialis-
si spioni foloseste toate mijloamârsav de atâtâtoori la război tilor anglo-americani - care
impreunä cu clica sa de asasini

La Spitalul „Ana Pauker"

## A LUAT FIINTĂ O SCOALÅ DE SURORI DE CARIETATE

Prin grija permanentă a Partidului si Guvernului nostru de a idica cadre calificate in toate domeniile, Ministerul Sǎnătąţii a a probat infiintarea unei scoli de surori de carietate ia Spitarul Ana Pauker
La această scoală participă tovarăşele din campul muncii care s'au hotărât sâ-şi dedice activitaea lor in scopul nobil de a munci pentru redarea sănătăt̆ii oamenior muncii care vor avea nevoie de ajutor medical.
In ziua de 4 Septembrie a. c. s'a deschis intr'un cadru festiv, in marea sală de şedinte a Comitetului Provizoriu a Sfatului Popular din Hunedoara, şcoala de surori, la care au participat reprezentantii P. M. R. ai Sindicatuui C. S. H., ai Comitetului Provizoriu precum si cele 32 ele
care vor urma aceste cursuri. câtre Dr. Dumitrescu Traian medicul sef al Plassii Hunedoara, care a expus pe scurt dar. in cuvinte simfite, importanta ce o acordă Partidul şi Guvernul nosru problemelor sociale şi ridicării de cadre sanitare.
Apoi luând cuvântul tov. Dr. Manu Iuliu, directorul școlii de surori, aratǎ rolul sorei de carietate
sil sarcinile ce-i revin in activitatea ei de zi cu zi, modul cum
trebue să muncească si sà ingrijeasca bolnavul, pentru ca acesta să simta in sora de carietate nu numai o ingrijitoare a sa, ci o părtaşa sinceră la suferinta lui, partaşe care se strädueşte din
toate puterile sả indeparteze de el boala sil suferintele.
Medicii care vor fi lectori la a-
ceastă şcoală, și-au luat angaja-
mentul de a depune toată puterea or de muncă și cunoştințele, penua face ca surorile de carietat ă-şi ìnsuşească temeinic, tot cea trebue să cunoască o adevă rată soră de carietate.
La 1 Decembrie a. c. elevele ce vor urma cu regularitate si conştiinciozitate cursurile, vor ab solvi această școală și vor primi diplomele pentru a putea profesa funcţiunea de sorǎ.
La data absolviri, surorile vor fi imediat incadrate in noul spital ce se va deschide in luna Decembrie sii care va avea o capacitate de 300 paturi.
In numele elevelor, a luat cuvântul tov. Babarṭi Eugenia, care - exprimând vointa or prezente - si-s luat angajaor prezente - ssi-a luat angajamentul de a depu. atore rile pentru a insuși materialul prodat, modul cum trebue să se comporte o soră faţă de oamenii muncii, şi de a raspunde la orice chemare a celor suferinzi in tot timpul activităł̧ii sale de soră de
Ca o intărire a angajamentelor Ca o intarire a angajamentelor
xprimate, elevele prezente si-au exprimate, elevele prezente si-au
manifestat - prin vii aplauze si manifestat - prin vii aplauze si lozinci - dragostea lor fața de Marele Conducător al oamenilor muncii din lume a întreagă, Tovarǎşul Stalin și față de Partidul nostru drag, care ne oferă astăzi cele mai bune condițiuni de viață si de ridicare a nivelului cultural si profesional.
Astfel, prin grija permanentă a Partidului, orsșul nostru muncitoresc se va îmbogăṭi in cadre sanitare calificate atât de necesare in dezvoltarea noastră vertiginoasă, în drumul nostru spre socialism.

Schönborn Francisc

## Vom da tot mai multe şarje rapide pentru întărirea Patriei, pentru pace

## Scrie Simeria Didina în scrisoarea adresată Redactiei noastre de fruntaşul Simeria Gheorghe

## Tovarășe Redactor

Sunt prim topitorul Simeria tatii, acest lucru nu 1 -am știut. Gheorghe dela Sectia O. S. M, a Ce raxu e că nu şstiu carte Combinatului Siderurgic Hune doara, si am spus fetitei mele sà scrie la ziar in numele meu, urmatoarele:

Intr'una din zile am venit dela Pabrič acasă foarte supărat dir cauza că cuptorul la care lucram nu dădea oţel aşa cum vroiam eu să dea.
Fetita m'a intrebat

- $>$ Dece eşti tăticule aşa de suparat, au mers la fabrică lucrurile prost, nu poti š îndeplineşt planul?
Mă uitam cu drag la ea şi nu-mi venea să cred că mă va putea ajuta in aceasta privintă, pentru că eu planul al î indeplineam, însă dorinta mea era să-1 şi depăşesc.
„Iată tǎticule - imi spune fetița eu îţi propun să ceri o carte del bibliotecă, in care să se vorbea scă de oţelarii sovietici și eu am să-tị citesc din ea pentru ca să vezi cum de au ajuns otelarii so vietici să-și indeplineasca Planu Cincinal, numai în 4 ani.
Seara când am venit acasă -am adus cartea in care se vor bea de otelarul sovietic Matuline şi de metodele sale de lucru in elaborarea șarjelor rapide.
- „Vezi tăticule, dacă ai ști carte ai câştiga mai mult dupa metoda otelarului sovietic Matulinet.

Iată ce scrie in carte: Focul in cuptor trebue să fie menţinut în permanentă, iar incărcarea cup torului, prima dată la vatră, $S$ se facă cu fier marunt și dupa fier urmeaza calcar, minereu, ţundăr şi abea dupa aceea fier greu. Când un sfert din fier s'a topil, atunci urmează fonta lichidă

- Așa scrie in carte? Ei fetița
e rau e ca nu știu carte! mi-am adunat ortacii si am discu-mi-am adunat ortacii si am discutat cu ei cele cetite de fata mea și cu toții ne-am hotărit să punem în aplicare metoda lui Matulineț la cuptoru nostru, cuptor
Nr. 3 , Cuptorul Tineretului.
Chiar în prima zi am obtinut rezultate deosebite, elaborând două şarje rapide dintre care una in trei ore si 50 minute iar alta in 4 ore. Văzând că această metodă dă roade bune, am chemat și pe ortacii primi topitori Olah Şefar dele cuptorul Nr. 5, Ilea Gheorghe dela Cuptorul Nr. 4 si Petroescu Ioan dela Nr. 2, cărora le-am explicat metoda aplicată de mine - sil atunci au pornit si ei să. o pună în aplicare la cuptoarele lor Având sprijinul neprecupetit a organizatiei de partid, această metodă s'a extins la toate cuptoare le, contribuind din plin la inde plinirea și depăşirea Planului d Stat.

Pentru efortul depus in munca si realizările obtinute, am fost răsplătit de Partidul nostru cu Medalia Muncii. Tot datoriza rea lizărilor obtinute in productie Ia cuptornl meu care lunar depă planul intre $70.80^{\circ} \%$ dând otel de planu a calitate situatia familie mele a fost si ea îmbunătătită primind locum solar de 16.000 lei in locul celui din trecut de 6.000 lei.

Cunose exploatarea din trecut când munceam în uzină cu un salar de mizerie tuapia de a umbia pù zdrentuit deşi lucram câte 14 ore De concediu de odihnă nici nu putea exploatatori ne băteau și ne bă
gau la carceră.
Cunosc mizeria și foametea p care ni le-a adus războiul.

Eu nu vreau război; vreau pace, pentru că am și eu pe Didi, fetita mea, care cetindu-mi din acea, carte mi-a arătat cum să muncese pi pe micuțul Ghiorghița pe cap. Mă gândesc tot timpul la fericirea lor sị ura mea impotriva imperialiştilor creste când fetita imperialiştilor creşte cand fetita că americanii bombardează femeca americanii bombardează. femeile și copii. Cine a mai pomenit asemenea sǎlbatecii de aat la Hit-
Infierez cu indignare, slături de milioanele de oameni al muncii de pretutindeni, aceste mârşave fapte ale agresorilor americani si cer Consiliului de Securitate să ordone retragerea lor din Coreea.
Mă voiu strădui să dau cât mai multe şarje rapide care să constitue lovituri grele asupra lagărului atâtătorilor la un nou război.
Find ales delegat din partea muncitorilor Combinatului nostru pentru Congresul Comitetelor de uptă pentru pace, ce se va ține a Bucuresti, voi arăta acolo dragostea noastră faţă de Marea Uniune Soviatică și genialul Conducător al popoarelor I. V. Stalin, care conduce puternicul lagăr a păcii, și hotărârea otelarilor hunedoreni de a nu precupeţi nimic pentru impiedecarea unui nou măcel mondial.
Deacea am făcut această scrisoare impreuna cu fetiţa mea pentru ca că se știe pretutindenì că eu Simeria Gheorghe şi cu ortaci mei, vom da tot mai multe şarje rapide, oţel de bună calitate pentru întărirea Patriei noastre pentru pace.

Simeria Didina
Simeria Gheorghe

## Tuburi, macara, vagoane și... <br> lipsă de organizare

| $v$ de complicat | S'aduc repede vagonul. |
| :---: | :---: |
| Lucrul neorganizat | - Ce-atti făcut dece l'aţi luat? |
| E grozav lucrul si basta! | Doar şstiţ, trebuie'ncărcat! |
| lata ce-i de data-aceasta: | - Pǎi đaca'ti întârziat ! |
| Am avut de-expediat | - Dați-mi-1 vă rog urgent. |
| Tuburi, zece tone-odat' | Mi-1 incarcă la moment ! |
| Si de-aceea-mi trebuia | - Nu-fi dau, nu ai macar |
| Un vagon şi.o macara | - Ba am, pe onoarea mea! |
| Ce mi-am zis? E gat-acu | S'a uitat urât la mine: |
| Si-am plecat la C. F. U. | - Astăzi n'am, dar îti |
| Ce doritio - M'au intrebat | - Ce fac dom'le, e belea, |
| Zic : - un vagon pentru'ncărcat! | Mâine nu am macara. |
| Zice:- iacă îţi vom da | Asla frate-i treaba |
| Dar-iţi trebuie macara! | Si - uite - aşa pierdu |
| Zic: - voi merge după | A doua zi când venii |
| - Bravo frate, 's campion, | Nici vagon, nici macara |
| Am pe linie vagon, | Mai putem face ceva |
| Tuburi ici, vagon colea, | Lar m'am dus la |
| Imi lipsea doar macara | - Imi datii vagonul sau nu |
| Am pus pază la vagon | Cum să nu, vi l-am |
| Sil-am fugit ca un simplon, | Am fugit ca un expres |
| Ca simplonul si mai iute, | Să aduc sil macara; |
| N'am făcut nici cinci minute, | Ce să-i facl - iml trebuia |
| Mă grǎbeam primul să | Peste tot am carutat |
| lată-1 pe macaragiu ! | Peste tot am alergat |
| Am un vagon de'ncărcat, | Dup'o oră dar . . . bogată |
| Vii? - „Nu zic ba, da's ocupat" | Am găsit-0... ocupată |
| Pot ca să aştept puțin? | - Ia spune-mi dece-ai plecat |
| De termin, indată vin ! | Aveam tuburi de'ncărca |
| Patru ore-am stat aşa | - Păi dscă am fost chemat |
| Pe-un lemn lângă macara | lar m'am pus pe aştept |
| In sfârşit, a terminat | Nu mai sta degeaba frat |
| Ai vagon? - m'a intrebat | Liber poate sunt la noa |
| - Am vagon - Să-l incărcăm! | - Te rog nu mă lua'nbalo |
| - Atunci haide să plecăm. | Că la noapte n'am vagon |
| Mergeam răsuflând din greu | N'am ce-fi face's ocupat, |
| Macaraua, el şi . . . eu | Pot sǎ'ncarc la doi deodat? |
| Am ajuns, dar ce să vezi? | Omul, da, avea dreptate, |
| Erau tuburi mari, grămezi | Nut se poate, nu se poate ! |
| Vagonul insă, deloc: | Am plecat, dar cam plouat |
| Ne-am făcut cu tofi foc! | La locul de incărcat |
| lam spus : - Stai aici pution, | Vagonul sosise frate. |
| Eu - in cinci minute vin | Dar macaraua ... la noapte |
| Si-am plecat tot ca simplonul | Va veni pentru'ncărcat |

Lucrul neorganizat E grozav lucrul și basta lata ce-i de data-aceas Tuburi, zece tone-odat Si de-aceea-mi trebuia Un vagon și.0 macar Si-am plecat la C. F. U. . Ce doriţi? - M’au întrebat Zice:- iacă iţi vom da Dar-itị trebuie macara!
Zic: - voi merge după - Bravo frate, 's campion An pe linie vagon, tubur ici, vagon colea, Am pus pază la vagon Si-am fugit ca un simplon, Ca simplonul și mai iute, Nam făcut nici cinci minute Iată-1 pe macaragiu - Am un vagon déncarrcat, - Pot ca să asstept puțin ? - De termin, indată vin Pe -un lemn lângă macara In sfârşit, a terminat - Ai vagon? - m'a întrebat - Atunci haide să plecăm. Mergeam răsuflând din greu Macaraua, el și . . . eu Erau tuburi mari, orǎmezi Vagonul insă, deloc: Ne -am făcut cu tofi foc $\mathrm{E}_{11}$ - in cinci minute vin Si-am plecat tot ca simplonul
lată-mă iar fncurca Ce să fac? Stau pân'la noapte Poate-atunci le am pe toate. N'apucai să termin bine
Si veni unul la mine - Incă nu l-aţi încărcat?

- Da'cine ești?
- Eu? - impegat!
- lncă nu, n'am macara.
- Regretăm, dar ti-1 vom lua! Să stea degeaba, nu se po'te - Luați-1, dar mi-1 daţi la noapte. N'a plecat bine vagonul, Si-a venit la mine omul Ce lucra pe macara Si-mi spuse: - venim cueal Par'că m'a picat cu ceară.


## SÅ PORNIM INTRECEREA SOCIALISTA

pentru "cel mai bogat cont personal de economii"

Succesele obtinute de clasa muncitoare din Republica noastră, se datoresc in primul rând ajutorului politic sii economic acordat de Marea Uniune Sovietică si in al doilea rând, experientii oamenilor sovietici, experientă pe care muncitorimea noastră o folosesste din plin cu rezultate strălucite. Unul din obiectivele principale ale întrecerii socialiste - metodă sovietică pentru mărirea producției si productivității, - il constitue lupta pentru un regim sever de economii.
Muncitorii si tehnicienii indrumaţi de Partid, se străduesc să găsească noi forme menite să ducă la o justă folosire a materialelor, la realizarea de economii si sporirea acumulărilor socialiste necesare uriaşelor investiţii prevăzute de primul nostru Plan Cincinal.
După exemplul stahanovistei sovietice Lidia Karabelnikova, muncitorii și tehnicienii din intreprinderile din Timisoara, au pornit intreceri socialiste pentru "cel mai bogat cont personal de economii ${ }^{\text {a }}$.
Ce este ${ }^{\text {ental }}$, contul personal de economii" ?
"Contul personal de economii" este o partidă în care sunt trecute toate economiile realizate de un muncitor in cele opt ore de lucru.
Pentru a face posibiă intocmirea unui cont personal de economii este imperios necesarǎ tinerea unei riguroase "evidente" a materiaielor pe care fiecare muncitor sau echipă le primeste - conform caetelor de sarcini sau calculelor serviciului de planificare a intreunei anumite piese sau alt produs.

Gospodărind cu grijă materialu primit, luptând cu indârjire împotriva risipei si relei gospodǎrirf, micsorând consumul de materi prime, de combustibil sau consumuri specifice, prin inovații, rationalizări si recuperări din materialele vechi, muncitorii au posibilitatea să economisească în fiecare zi anumite cantitatái din materialele pe care le primesc
In Combinatul nostru, aceasıă
metodă sovietiç metodă sovietică, - contul personal de economii - poate şi trebue să fie introdusă, deoarece avem toate posibilitătile de a realiza economii mult mai mari ca in trecut.
La Furnale, mobilizându-se echipele în întrecere pentru ,,cel mai bogat cont personal de economii se vor putea realiza importante economii la cocs, minereu, var, soden etc., ceeace ar contribui la La pretului de cost al foniei. cărui kilogram economisirea fie mangan sau de alte adausuri ce se folosesc la prepararea otelului, duce la scăderea preţului de cost al otelului.
La Turnătorii, efectuându-se rapid turnările. nelăsându-se cuptoarele să ardă în gol, se pot combustibil, iar strângândin-se atentie materialele folosite la forme se pot realiza deasemenea economii apreciabile.
La Mecanică, Constructii Metalice, Atelierul Electric, ca si in toate celelalte sectii ale Combinatului, fiecare muncitor poate si tului, fiecare muncitor poate sil trebue să aibă „contul sàu persoconsemne zilnic economiile de ulei,
stupă, pietre de polizor, cufite de strung, suruburi, sârmă, etc.
La Garaj si C. F. U. conturile personale de economii pot atinge lunar sute de mii de lei, deoarece aceste sect ii pot recupera diferite materiale din fierul vechi, materiale necesare reparării auto-vehicolelor, vagoanelor şi locomotivelor.
Dar, alături de muncitorii din productie, si functionarii administrativi si tehnici trebue să se incadreze in lupta pentru realizarea cât mai multor economii, străduindu-se a micsora consumu de imprimate si rechizite.
Pentru o bună reuşită a aplicării în practică a acestei metode, "contul personal de economii" trebue ca aceste conturi să fie afisate în fiecare sectie, atelier si birou, astfel ca fiecare muncito sii functionar să cunoască în fiecare moment realizările obținute de el în lupta pentru economii.
Comitetul Sindical sil organizatia de Partid a Combinatului, trebue să ducă o intensă muncă pentru a mobiliza intreaga masǎ a muncitorilor pentru, ,cel mai bogat cont personal de economii".
Să lupť̆m împotriva risipii, pentru realizarea a tot mai însemnate economii si acumulări socialiste peste plan!
Cercetând, vom găsi în Combinatul nostru posib. lilăţi pentru a realiza economii de sute de mii de lei pe care le vom putea pune la dispozitia scumpii noastre $\mathrm{Pa}-$ al păcii.
N. Babarți

## Inovatia maestrului Pălcău Bruno

aduce o economie anuală de peste 1.800 .000 lei

Luptând pentru indeplinirea şi depăsirea Planului de Stat, muncitorii sis tehnicienii sectiei Furnale a Combinatului Siderurgic Hunedoara, obtin frumoase realizări in producție.

In trecut Furnalele sufereau de multe ori anumite defectiuni din cauza prafului de cois care era introdus in furnale odată cus coc sul. Observându-se acest fapt, s'au luat măsuri pentru ca cocsul să fie ciuruit. Cocsul se descărca din silozuri prin subere de unde muncitorii îl încărcau cu furcile in vagonetele mecanizate. Această operatiune cerând un număr mare operatiune cerand un numar mare pretios, a dat de gândit maestru-
lui lăcătuş Pălcǎu Bruno, care a inceput să studieze o altă posibi- nale.
litate de ciuruire a cocsului.
După un șir întreg de probe, maestrul Pălcău Bruno a reușit in cinstea Congresului Comitetelor de luptă pentru pace din R. P. R., să monteze la şuber un grătar - cu distante intre vergele gratar - cu distante intre vergele
de 20 mm ., - inclinat la 45 grade, care atunci când se des chide şuberul face ca bucățle de cocs mai mici de 20 mm . să cadă jos, alunecând pe o placă, iar bucățile mai mari de 20 mm . să cadă direct in vagonet.
Datorită acestei inovaţii, vagonetele se pot încărca direct dela siloz, as'gurându-se astfel și ciu-
ensur care intra in furInovația lui Pălcău Bruno a redus timpul de incărcare a vagonetului dela 10 minute la 2 minute, iar muncitorii utilizați la această operaţiune dela 60 oameni la zi la 30, economisind zilnic câte 5.040 lei, deci 1.839 .600 lei anual.

In felul acesta furnaliştii noştri luptǎ pentru îndeplinirea Planului de Stat, căutând să întâmpine cu cele mai mari realizări Congresul Comitetelor de luptă pentru pace din Republica Populară Română.
$\underset{\text { N. Negru }}{\text { cospondent }}$

Sindicatul Comerț și Cooperaţie trebuie să ia măsuri pentru lichidarea lipsurilor pe care le are în munca sa la Cooperativa "Infrăţirea"

Modul cum servesc angajații unei cooperative clientela muncitoreasca, ilustreaza gradul in care
ei sijau inteles sarcinile ce le el sil-au
revin.

La Cooperativa „Infrățirea" din Hunedoara, modul defectuos cum funcționează unele magazine si bodegi, denotă o lipsǎ de instruc taj și lămurire din partea Sindicatului si a conducerii.
Desigur că multe din neregulile ce le vom semnala mai jos nu s'ar fi produs, dacă Sindicatul Cooperativei Infrățirea ar fi prelucrat la timp Codul Muncii și Contractul Colectiv.
Ori, este cert că neprelucrân du-se nici până acum Codul Muncii, angajații Coperativei, nu cunosc sarcinile prevăzute de el - alături de drepturile ce le revin - si deci nu-şi dau seama nici de sancțiunile prevăzute de Codul Muncii pentru cei ce nu-şi exercită in mod conştiincios datoria.

Ca urmare a acestui fapt, ges tionara Magazinului de coloniale,
Nemet Estera a comis o grava abatere.

Deși avea in magazin o cantitate destul de mare de zahăr, tov, Nemet Estera refuza să vândă muncitorilor, sub motivul că "e sului nostru muncitori ai ora de zahastru care aveau nevoe de zahăr, pentru un ceai sall ca fea, pe care o beau in câmpu muncii, in gaze, cǎlduri, etc. știind că la Coopérativă se află
zehăr la liber, au căutat sa sizahăr la liber, au căutat să și-1 procure, dar aici erau refuzaţi categoric: "zahărul e blocat"
Insă în ziua de 5 Septembrie, aceiaşi gestionara a servit din
"zahărul blocat* 5 kg , la o cunoscută de a ei.
Dar, nu numai la Magazinul de coloniale sunt deficiente:
Și la Restaurantul cooperative găsim o serie intreagă de lucrur care arată slabul nivel moral şi lipsa de conştiinciozitate in muncă. Incepem cu directorul restaurantului, Cacuci Ioan
Nu de rare ori, in timpul serviciului, 11 găsim ori pe coridor or in spatele barului consumând cantități mari de alcooi și lăsând chel-
nerii şi bucătarii să-şi facă serviciul cum cred de cuviinţă, adică de mântuială.
Deaceea chelnerul Lovasz se prezintă la masa clienţior nu prea lucid, - căci consumă după exemplul directorului -; deaceea chelnerita Filcher Sofia serveşte doar "pe sprânceana" tinân-du-se de alte lucruri cu totul in afara Serviciului; deacees în ziua
de 7 Septembrie, bucătarii au găde 7 Septembrie, bucătarii au gà-
tit mâncarea in fugă nealegând si necurătind alimentele si astfel s'au găsit anumite ingrediente ce nu se recomandă a intra in compoziţia ardeilor umpluti.
Se cere din partea Conducerii şi Sindicatului Cooperativei să treacă imediat la o acțiune pentru lichidarea lipsurilor arătate, cât şi ca întreg personalul incă, pentru "Infråtirea", incadrându-se in rit,Infratirea, incadrandu-se in ritsă contribuie a epocil ce o tràm, să contribuie la mărețul scop al făuririi socialismului în tara noasfăuri
tră.

## ȘTIRI Dİ ȚARA URDE SE COISTRUESTTE COMUNISTRUL

## Metalurgiştii din Stalingrad susţin iniţiativa

 lui Fodor Kuzneţov şi a Lidiei KorabelnikovaStalingrade intreprinderilor din<br>e lună. Stalingrad susţin cu entuziasm propunerea inovatorilor in producție Lidia Korabelnikova şi Fodor Kuznetov, de a folosi cu economie materia prima si materialele. Metalurgistii din uzina și-au insușit această propunere. In cursul lunii Martie, otelarul Belcusov a economisit 10 tone de mazut si cu acest combustibil a realizat 1,5 topiri suplimentare. Calculând aceste noi posibilități, el și-a propus ca să economisească torul căruia să poată da, in mod suplimentar, două topiri complecte

Otelarii dela "Octombrie Roşu" luptă zi de zi pentru ređucerea duratei sarjelor. Comsomolistul Belousov si-a luat angajamentul să economisească la fiecare topire o oră din timpul său de lucru Aceasta îi va permite să facă in cursul unei luni trei topiri suplimantare.
Astfel, cu ajutorul timpului sì combustibilului economisit, stahanovistul va topio cantitate mare de otel peste normele prevăzute de plan.

Numeroși oțelari ai uzinei sus-

## Campania pentru realizări de economii la materiale

Printre muncitorii fruntaşi dela uzinele metalurgice sle combinatului din Magnitogorsk a pornit o campanie pentru reducerea cos tulai de productie, pin care urmă resc sà economiseasca, anul aces ta, 1 milion de ruble. Ei vor deasemenea să producă 12000 tone de otel peste plan, din care 1.000 de tone să fie produse din materiale economisite.
Inițiativa acestor muncitori a fost
discutată la şedinţa şefilor de
ateliere, a activiştilor de partid si sindicali, care au luat cu toții hotărîrea de a da un mare avânt acestei campanii pentru economii.
In comentariul său ziarul ,Trud" spune că această campanie deschide drumul spre enorme economii in productia de oțel, economii in valoare de sute de milioane de ruble, și č aceasta poate ridica producția cu multe mii de tone anual.
(Agerpres)

## Sindicatul Ghelar este chemat

 să sprijine munca de calificare profesională a minerilor,Stititi foarte bine cǎ avem nevoe acum de sute de mii si milioane de muncilori calificati. Dar curajatii muncitorii nespecialişti, trebue sǎ li se ofere perspectivele înaintării și ridicării lor neîncetate. Si cu cât vom porni mai curajos pe calea aceasta, cu atât va fi pe calea aceasta, cu atat va
mai bine, pentru că acesta este mijlocul principal de lichidare a mijlocul principal de lichidare
fluctuatiei bratelor de muncǎ".
Acest lucru a fost arătat de tov. Stalin în cuvântarea sa tinută la Consfătuirea Cadrelor Conducătoare din economie din 1931.
Această minunată invăţătură stalinistă este aplicată şi de Parfidul nostru, cu sprijinul cǎruia au luat fintáa sute si sute de scoli pentru calificarea profesională a muncitorilor.
Ca pretutindeni in fara noastră,

## Mai puține referate, mai urgentă rezolvare

## - Sau ce înseamnă „circa" la Biroul Lichidarea facturilor -

Intreprinderile de Aprovizionare Nr. 1 din Bucuresti, au trimis Combinatului nostru 80 bucâţi burghii spirale, dintre care la receptia făcuta de noi au lipsit 15 bucăti. Această lipsă a dat nastere unui sir lung de corespondențe între cele două intreprinderi și la 13 referate.
Sǎ vedeti cum a fost : in ultima corespondentă, intreprinderea din Bucuresti arata că reclamatia Com. dreptate, deoarece marfa se transportâ pe riscul clientului.

- Or fi având ei dreptate, zis functionarii din Combinat, dar ce ne facem noi cu decontarea? Adresa intră în Uzină la 1 Iunie a. c.:
,Anchetaf̣i", este primul referat pus de Contabilul sef, sii incepe o anchetă care deabea, deabea a tiei ce exista incă în unele sectoare ale Administraţiei din Combinat.
In ziua de 2 Iunie a.c. (adresa a mers in timp record), tov. Polizu dela Biroul Lichidarea facturilor cere printr'un referat adresat Serv. Aprovizionării să decida. - In
ziua de 3 Iunie la Sery. Aproviziua de 3 Iunie la Serv. Aprovisionarrii se pune următorul referat: Intrucât marfa calătorește pe riscul clientului, va rugăm repartizati pe celelalte burghii ${ }^{\text {a }}$. Adresa
pleacá la Biroul Lichidarea factupleac
rilor.
A plecat. dar nu a mai venit. A trecut luna Iunie, a trecut luna Iulie ... dar cu adresa tot nimic. Nu s'a putut rezolva, deoarece tov. Polizu a fost plecat in con-
cediu de odihnă, iar apoi a avut cediuu de odihnă, iar apoi a avut
alte lucrări. Deci, aproape 10 săpalte lucrari. Deci, aproape
tâmâni hârtia a stat uitata sarintr'un sertar... (După părerea oastra in sertarul tov. Polizu.)
In fine, in ziua de 15 August
c. c. tov. Polizu gǎseste timp a. c., tov. Polizu ğseste timp
pentru "rezolvarea
hârtiei si „rezolvă" printr'un referat adresat Serv. Aprovizionării: „Rugăm decideti de urmare ${ }^{\mu}$. Semnat, Polizu. Interesant I Tovarăşului Polizu ii plac foarte mult deciziile. dar si sa tărăganească rezolvarea hârtilor. Ne intrebam: oare dece din nou , decizie*, cầnd î ziua de 3 Iunie (aproape 10 săptămâni Serv. Aprovizionârii a decis asupra Serv. Aprolui.
fapter
Ar fi cum ar fi, dar lucrurile
nu se termină aici. Tov. Polizu merge mai departe. Nu se multumeşte cur referatele puse până în ziua de 15 August, ci vrea să faca și o ... propunere. Iată textul propunerii, scris pe adresă către Serviciul Aprovizionării : „Intrucât materialele călătoresc pe riscul cumpărătorului, vă rog a dispune să se repartizeze pe celelalte bursa se repartizeze pe celelalte bur-
ghii. 24 August 1950. Semnat: ghii. 24 August 1950. Semnat:
Polizu!? P. S. Valoarea se ridică in medie la cca. 6000-7000 lei, semnează: Polizu.
Ce propunere frumoasǎ! Păcat insă cả aceasta a fost decizia de acum trei luni a Serv. Aprovizionării. Oare dece a făcut propunerea de fata tov. Polizu? Pentrua invăła pe cei dela Aprovizionări? invăta pe cei dela Aprovizionări?
Nu, ci pentrucă exista incă vechea Nu , ci pentrucă există încă vechea
mentalitate de a pune referate mentairtate de a pune referate
peste referate, in loc de a rezolva peste referate, in
hârtiile in cauză.
Aceasta problemă ar fi putut fi Această problemă ar fi putut fi
rezolvată in ziua de 3 Iunie sin nu 31 August, natural nu cu semnă31 August, natural nu cu semnă-
turi ... ci fapte și constiinciozitate turi ... cí

In adresa in cauză mai vedem incă o serie de referate: intre ace stea gaxsim incǎ un referat al tov Polizu, din 31 August a. c. care ne arată "pretul pe bucată de burghiu de $2,80 \mathrm{~mm}$. din facturà, este de 41,61 lei". Minunat I Larinceput am aflat ca sunt 15 burghii lipsă, mai apoi că paguba este de cca. $6000-7000$ lei. Noi tot am calculat si într'un fel şi altul, dar înmultind pe 15 (numărul burghiilor lipsǎ) cu 41,61 (costul unei burghii), n'am putut scoate mai m"lt decât 624 leí, nicidecum "cca." 6000-7000 lei, după cum a fost apreciată lipsa de tov. Polizu. O fi "cca." n'o fi ,cca.", dar ce ii mult, "ii mult !
Din cauza metodelor învechite in muncă, o hârtie care putea fí rezolvata in cca. (cca., dar aproximatia este reala, nu ca a tov.
Polizu) 5 zile, s'a rezolvat in 3 luni. Atâta timp pierdut, atâta neplani. Atata timp pierdut, atâta neplàceri cauzate acelora la care hâttia mergea pentru a doua sau a treia oarä... sil pentru ce....
pentru
624
lei pentru 624
tov. Polizu.

Directiunea Combinatului este chemată să ia măsuri severe imchemata sá ia masuri severe im-
potriva acelora care prin asemepotriva acelora care prin aseme-
nea forme birocratice cauzează pierderi de timp şi împiedecă bupierderi de timp si împi
nul mers al serviciului.

## VOINTTA UNITÅ A POPOARELOR IN LUPTA PENTRU PACE



## bătrânl, ucid pe cel mal bunl fill ş filce

 le poporului coreean, care luptă pe ru libertatea sl unitatea patriel lor Crimele sângeroase alc imperialiştllor americanl stârnesc Indignarea generală si piotestul hotarait al oamenilor cinsilit din lumea intreaga Pe intreg globul pământesc răsună strigătul popoarelor: Jos mâlnile de pe Coreea ${ }^{\prime \prime}$Organizatille democrattic
nale ale ormenilor muncil, - Comitetul Permanent al Congresului Mondial al Partizanillor Pǎcil, Federatla Sindicală Mondială, Unlunea Internatională a Studentillor, organizatille obstesti din numeroase fărl - s'aul adresst Consillului de Securitate al Organizatlel Natiunilor Unite, cerându-1 š is neintârzint măsurl hotrrite pentru incetarea actunillor criminale din Corea ale achurnulul Statelor Unite ale Americli.
Milloane de Amerlcil
Milloane de oamenl din toate tarile, urmărind lucrările Consillului de Secuitate se conving zi de zi tot mai mult ča in problema coreeana se disting net două linil total opuse. Linla pǎcli, a reglementărll pe cale paşntcă a problemel coreene, linie care expilmă vointia sl Interesele popoarelor lubitoare de pace, este ferm sil conset vent sustinută de Unlunea Sovletică O linie cu totul opuš̆ - linia războlaluil, a lărgiril agreslunil, este sustinută de cercurile con-
dispozitiv necesita 6 oameni s verifica doar 10 tuburi la oră.
Frământat să găsească un sistem mai perfectionat, ajutat şi de tov. Roman, Borsan şi Negrilă, por pompa hidraulică cu ajutorul unu motor electric de $3,7 \mathrm{~kW}$ carui nut si astfel controlul 68 ture m
ducǎtoare ale Statelor Unite ale Ame ${ }^{\text {diclill. }}$
Intreaga omenire progresistă sprjiliň calduros propunerlle Uniunil Sovietice din Consilluil de Securitate, care urmáresc reglementarea pe cale paspucă chestiunil coreene si mentinerea păcli generale.
Tofll acel cărora le este scumpă cauza paccli işl exprima protestul lo: impotrilva pollticill agresive a guvemului Statelo Unite, care încearca să transforme Consilliul de Securilate si O،ganlzatio Natilunllor Unite intr'o armă doclił̉ a a atậ̆̄orllor la război
in multe tărl au loc acum marimee tlingurl ale oamenilor muncil, care cer in unanimltate sa se termine agresiune sângeroasă a rapacelor fiare amertcane in Coreea.
Guvernele R. Polona, R. Cehoslovacă R. P. R, R. P Ungară, R. P. Bulgară in numele tarrl lor, si-aul exprimat adâtca Indignare feffă de bombardarea oraselor șl satelor coreene.
Deasemenea oamenil de ştlinņa progresişti işi manlfesta indignarea impo triva bestlalitetyllor st vigenea entlonistilor americanl. Intr'o telegrama dresata de colectival Academie! de Stilnte Ungare chtre presedintele Con Hulul de secultote se alimu antil ungul nu pot admlte fitur antil unguri nu pot admite faptul cá ntro regiune a paman inal iste banifl inarmati omoara oameni nevinoval emel sil copll. "Deaceea cerem - spu. savantii unguri - incetarea imedlată ctlunilor inumane ale forteior armate pundere a acelora din al căror ordin

## Recorduri obtinnute de zidarii Intreprinderii Nr. 12 de Construcții

Cu entuziasm de nedescris in tâmpină muncitorii din Hunedoara Congresul Comitetelor de luptă pentru pace, Congres la care participă cei mai buni oameni din Combinat si Intreprinderea de Constructii Nr. 12.
In meetinguri inflăcărate, e si-au luat angajamente ca in cinstea plecării delegaților la Congres să organizeze un schimb de onoare în decursul căruia planul de muncă sa fie nu numai indeplinit ci chiar depăşit.
Ca urmare in zilele de 6 și Sept. a. c., muncitorii din Intrep. de Construcții Nr. 12 care lucrează intens la clădirea Oraşu lui Muncitoresc, la ridicarea unei şcoli profesionale, la construcția unui stadion, şi-au organizat
munca la fel ca si cei din Teliuc.
Lucrând in echipe, intrebuintând metoda sovietică de lucru Kirov, echipa de zidari a lui Rusu Gheorghe compusa din 5 zidari şi un ucenic, a reuşit sǎ-şi de$144 \%$ lucrând la tencueli, tavane pereţ, schafe şi trepte îmbrăcate cu mozaic.
Deasemeni brigada de instalatori ,,23 August" având ca res ponsabil de brigadă pe Munteanu Gheorghe, a reasit, împreună cu cei 3 instalatori și 6 ucenici, să-şi depăşească norma cu $190^{\circ} 0^{\circ}$, lucrầnd la instalatia interioara a locuinţelor.
Frumoase rezultate au obținut
si celelalte echipe de zidari, dul-
gheri, tâmplari și vopsitori.
Muncitorii au dovedit prin aceasta cǎ sunt conștienti de importanta muncii lor in lupta care se desfăşoara pentru asigurarea unui front larg și trainic al păcili. Tot mai numeroase sunt casele care se ridică în Oreşul Muncitoresc, asigurârd muncitorilor din C. S. H. un trai bun, conditiii prielnice pentru indeplinirea si depăşirea Planului de Stat.
La comunicarea rezultatului schimbului de onoare al păcii, muncitorii dela constructii, au ho-
tărît să nu se opreasca la aceste ealizari nu se opreasca la aceste obtinute in pe baza experiențe să lupte pentru a îmbunătăti si mai mult randamentul muncii lor.
Planului de Stat
bului de rezultatui

## Să stimulăm muncitorii care au terminat cursul de calificare

## Scrisoarea adresată Redacției de către un grup de oṭelari

## Tovarăse Reductor

Suntem un grup de muncitori dela Otelăria S. M. care la ince putul acestui an, timp de sase luni am urmat cursurile scolii de calificare gradul I.
La examenul care s'a ținut la incheierea cursurilor am reusit ş conform instructiunilor Ministerului Industriei Metalurgice și Chimice urma să fim incadraṭi co respunzător calificării obținute ş repartizaţi la locuri de muncè deasemeni corespunzătoare califi carrii noastre.
Examenul s'a tinut in 18. Iulie sii iatǎ au trecut două luni fără ca noi să ne putem bucura de rodul calificării noastre

Noi urmăm acum cursurile scolii de calificare gradul II. pentru a deveni buni otelari care să mun cim cu dragoste pentru intarires și propăşirea economică a Patrie si socialism.
Ne intrebăm insa care este contribuţia la lupta pentru construirea socialismului în țara noas tră a acelor funcționari care au aruncat certificatele noastre de absolvire a scolii de calificare gradul I. intr'un sertar de birou fără să se gândească că în felu acesta in loc să ne stimuleze să învățăm cu mai multả râvnł ne descurajază atât pe noi cât sị pe
acei care urmează în prezent
cursurile
Noi considerarm ca in urma celor 6 luni de invăţătură și pe baza examenului dst am câştigat un drept cu atât mai mult ca unii dintre noi deşi incadrati in grupa I, cat. II, au fost puși la locuri de muncă prevazute in in-
dicatorul tarifar la grupa 1. cat. 6 .
Credem ca Directiunea va lua măsuri pentru reglementarea acestei chestiuni.

Muncitorii elevi ai scolii de calificare pentru otelari Gra-
dul II. Schimbul maestrului Munteanu Nicolae

In cinstea Congresului Comitetelor de luptă pentru pace

## O inovaţie prin care se economisesc peste 280.000 lei anual


[^0]:    (Continuare in pag. 4)

