Oina Noasirà

Trǎiascǎ Partidul Muncitoresc Român, avantgarda clasei muncitoare, conducătorul luptei celor ce muncesc

# Chemarea Comitetului Centrol al Partidului Muncitoresc Roman 

Către toţi alegătorii - muncitori şi muncitoare, ţărani şi ţărance, ostași şi ofiţeri, oameni ai culturii şi ştiinței

## Tovarăşi şi tovarăşe, <br> Cetăţeni şi cetăłene,

La 3 Decembrie 1950 oamenil muncii din Republica Populară Romană vor alege deputatiii pentru organele locale ale puterii de stat - Sfaturile Populare regionale, raionale, oråsenşti și comunale. Partidul Muncitoresc Român se prezintă in alegeri laolaltă cu Sindicatele, cu Frontul Plugarilor, cu organizaţiile de femei si tineri, cu organizaţiile naționalităţilor conlocuitoare, cu organizaţile culturale, ştiinţifice, cooperatiste, ce alcătuesc FRONTUL zatiile culturale, ştiintififice, cooperatiste, ce alcatuesc FRON unitaDEMOORATIEI POPULARE, front care reprezintă unita-
tea de luptă a poporului muncitor, pentru o viată îmbelşugată, pentru înflorirea Patriei noastre, pentru pace și socialism,

Oamenii muncii din ţara noastră pot privi cu indreptățită mândrie innăptuirile istorice dobândite sub conducerea Partidului. ândrie innăptuirile istorice dobândite sub conducerea Partidului.
Cea mai însemnată dintre cuceririle oamenilor muncil este Cea mai însemnată dintre cuceririle oamenilor muncil este
aceea că puterea de stat a fost smulsă din mâinile claselor exaceea că puterea de stat a fost smulsă din mâinile claselor ex-
ploatatoare - fabricanţii, bancherii, moşierii - şi ale partidelor ploatatoare - fabricantii, bancherii, mosierii - si ale partidelor
reactionare și fasciste aflate in slujbe lor. Puterea de stat în reactionare și fasciste aflate în slujbe lor. Puterea de stat în
Republica Populară Romană se aftă ̂̂n mâinile clasei muncitoave aliată cultărănimea muncitoare.

In vreme ce mincinoasa democraţle burgheza lipseşte, poporul mnncitor de cele mai elementare drepturi, in vreme ce in tările unde la putere se află capitaliştii și moşierii, oamenii muncii au doar „libertatea" de a fi someri, de a traxi în mizerie, de a infundat inchisorile și lagărele de concentrare - in fara noastră miioane si milioane de oameni ai muncii au cucerit cele mai largi libertăti cetăfeneşti şi au dobândit dreptul şi putinta de a lua parte la gospodărírea treburilor obsesti, de a trimite renrezentanti liberi alesi din mijlocul lor in organele de conducere a Statului.

In organele puterii de stat, pe care le veţi alege, nu vor avea loc nici moşierii, nici chiaburii, nici proprietarii de fabrici și de bănci, nici agenții lor, oricum îşi vor fi zis ei. Organele puterii de stat - Sfaturile Populare - vor fi alcătuite din fii si. fice ale poporulu

In łare noastră, eliberată de glorioasa armată a Uniunii Soietice, poporul muncitor a rupt lanţurile blestematei robii capi-talisto-moșiereşti. In Republica Populară Română, muncitorul nu mai este sclavul fabricantului, tărărnimea muncitoare este apărată de stat impotriva exploatatorilor, iar exploatarea chiabureascǎ este ngrădită. Statul de democratie populară - statul oame nilor muncii dela oraşe si sate - stă de veghe pentru a apăra cuceririle si libertătile poprului impotriva acelor ce vor intoarcerea vremurilor de intuneric si asuprire - capitalistii si moşierii expropriati, ezploatatorii dela sate, rămăsite ale grupărilor fasciste reactionare, agentii si spionii imperialistilor străini. Legea refuză dreptul de vot exploatatorllor poporului.

Regimul de democrație populară a dat lovitura de moarte asupririi naţionale şi vrajbei între poporul român și naționalităłi e con'ocuitoa'e Azi relatiile intre poporul român şi naţionalităţile conocuitoa e Azi relatiile intre poporul roman sì nationalitatuie
conlocuitoare sunt re'aţii de prietenie frătească și de muncă dusă conlocuitoare sunt re'aţii de prietenie frătească sị de muncă dusă Română, Patria tuturor celor ce muncesc dela oraşe și sate. FeRomână, Patria tuturor celor ce muncesc dela oraşe și sate. Fe-
meia se bucură de plinătatea diepturilor ectăteneşti. Ea a deve nit părtaşă egală în drepturi, in via̧̧a de stat, în viaţa obştească, nit părtaşă egală în drepturi, in viata de stat, în viata obştească, economicả şl culturală Tineretul, care sub regimul burghezo-
moșieresz era supus celei mai crunte exploatări, era tinut in innmoşieresz era supus celei mai crunte exploatări, era finut in inn-
tuneric şi folosit drept carne de tun in sângeroase războale netuneric ssi folosit drept carne de tun în sângeroase războale ne-
drepte, se bucură de o atenție si dragoste părintească din partea Partidului şi a Guvernnlui R. P. R. In faţa tanărului fiu de muncitor, de tăran sau de intelectual sunt larg desch se porţile şcolilor de toate gradele, fii sunt libere toate drumurile spre munca rodnică în folosul Patriei, spre un viitor fericit

Votand candidații Frontului Democraţiei Populare, veți vota pentru libertățile democratice cucerite de popor, pentru apărarea cuceririlor poporului împotriva por, pentru apararea cuceririlor poporului impotriva
duşilor dinlăuntru şi dinafară, ai celor ce muncesc, pentru întărirea Republicii Populare Romane!

## Tovarăşi și tovarăşe, <br> Cetățeni și cetățene,

Regimul nostru se prezintă in faţa alegătorilor cu realizări
de seamă in domeniul economiei. Pentru a asigura desvoltarea economică a t tării, Partidul nos'ru, călưuzindu-se de experienta măreatăa a Uniunii, Sovietice,
si-a indreptat atentia in primul tând spre acele ramuri industriale si-a indreptat atentia in primul rând sprea acele ramuri industriale
de care depind inderendenta economica a tarii no stre sil prode care depind independenta economica a tării
păsirea intregii industrii - spre iadustria grea.
Măreata cucerire a poporului nostru muncitor, națıonalizare principalelor intreprinderi industria e bancare, miriere, de translizǎtrii soclaliste a tẳrii Minunata noasträ clasã muncitoare, conlizarrii socialiste a tarii Minunata noastră clasa muncitoare, con-
dusä de Partid, a dovedit cad poate gospodari intreprinderile färà
burghezie, impotriva burgheziei şi mai bine decat burghezia. burghezie, impotriva burgheziei si mai bine decât burghezia.
Desvoltarea industriei noastre a căpătat un ritm färă prece dent în Romania. încă în anul 1949 productia industrială globală
a depăsit simfitor productia industrială din 1938, ỉr in 1950 a depăsit simtitor productia industrială din 1938, imr in 1950
cie tetea ei va fi aproximativ de 40 la sută. In 2 ani productia indusirıală a crescut mai mult decât intr'un sfert de veac sub capitalism.

In acelas timp cu producfia a crescut simfitor ssi nivelul tehnic al industriei noastre sociallis e. Datorită ajutorului frătesc primit din partea Uniunii Sovietice sii datortă muncii pline de abnegatie a muncitorilor sí tehnicienilor, fabricăm azi pentru prima oară utilaj petrolifer, masini-unelte complicate, motoare Diese, tractoare combine, utilaj pentru fabricarea cimentului, turbogeneratoare, rulmenti şi alte produse, pe care inainte vreme eran silititi să le cumpărăm din tările imperialiste cu pretul indepen dentei noastre

Numeroase fabrici noi au fost construite. Au fost puse in functiune furnale inalte la Hunedoara sii Vlahita, cuptoare Siemens Martin la Ofetul Rosu, Hunedoara, Câmpia Turzii, s'a construit la Craiova o fabrică de transformatori electrici, aparataj şi maşini electrice, o uzină chimică mare, fabrici de textle la Botosani, şi Iaşi, linii ferate noi și multe altele. Lucrările pe Ca naiul Dunăre-Marea Neagră sunt in plină desfăşurare. Se tnalfă tot mai repede zidurile marelui combinat poligrafic „Casa Scânteii". Au început lucrările pe şantierul mari uzini hidroelec trice „V. I. Lenin" dela Bicaz.

Datorită transformării intreprinderilor in bunuri ale poporu lui muncitor, mijloace băneşti uriaşe, care sub domnia capitalismului ar fi luat drumul safeurilor din băncile străine sau ar fi servit pen'ra huzurul și îmbogătirea câtorva îmbuibați, permit azi regimului de democraţie populară să ridice noi întreprinderi să electrifice tara, să construiască aşezăminte de învăłământ și cultură

In anul 1949 s'au făcut învestitiii pentru suma de peste 1.0 miliarde lei In anul 1950 vor fi depăşite până şi prcvederile Planului de Stat pe baza căruia urma să se învesteascǎ suma de lei 145 miliarde.

Cu succesele obtinute pe täramul industriei se impletesc cele dobândite în agricultură. Cu toată seceta din une'e regiuni, recolta de cereale din anul acesta a fost mai mare ca anul trecut. Prevederile Planului de Stat în ce priveste aprovizionarea agriculturii cu tractoare si masini agricole sunt pe cale de a fi de-
păşite. Satele $10 a s t r e$ capǎtă anul acesta aproape 3000 de tractoare precum si mii de alte massini agricole, ca pluguri de tractoare batoze, cultivatoare, discuitoare, s . a m . d

Succese de seamă au ob|inut gospodăriile de Stat cât și gospodă iile colective-inflintate in anul acesta in urma dorinte exprimate de tăranii muncitori. In gospodăriile de Stat (gostaturi) recolta de grâu a fost cu peste $50 \%$ mai" mare ca anul tiecut Gospodăriile colective au depăşit cu $33 \%$ recolta din gospodăriile tărănești individuale Impărtirea veniturilor la gospodăriile colective create anul trecut este o pildă vie a belşugului pe care-l aduce fărănimii muncitoare gospodăria colectivă

Realizările de pâră acum vor fi pu'ernic desvoltate sii imbogăłite în cadrul Planulului de 5 ani și planului de electrificare a tării

Partidul Muncitoresc Român cheamă pe oamenii muncii manuale şi intelectuale la luptă pentru a trece la înfăptuirea prımului nostru Plan Cincinal sii a măre tului plan de electrificare a tării, alcătuite din inițiativa C.C. al P.M.R. si sub directa conducere a iubitului con ducǎtor al oamenilor muncii din R. P. R., tovarǎşul Gh Gheorgiu-Dej

Prin infăptuirea prevederilor Planului Cincinal productia irttegii industrii va creşte ma mult decât de două ori faţă de anul 1950. Peste 1.200 miliarde lel se vor investi in industri agricultură, transport, lucrări de interes social şi cuitural. Pro duitia industriei petrolifere va cresste de cea. 2 ori, a industrie carbonifere, siderurgice, şi a industriei de constıuirea maşinilor de peste 2 ori, a industriei textile aproape de $21 / 2$ ori a celei alimentare de peste $21 / 2$ ori fată de anul 1950. In agricultură su prafată ocupată cu culturi de câmp se va mări până la 10 mili oane ha. Agricultura va avea la sfârşitul Planului Cincinal circa 25.000 de tractoare, numeroase combine sii zeci de mii de alte maş'ni

Mec nizarea agriculturii va crea condiţii prielnice pentru Intovărăşirea în gospodării colective pe baza propriei lor vointe liber exprimate a unui mare număr de tărani muncitori. Vor creşte recoltele strânse de tărănimea muncitoare de pe og arele ei, gospodăria agricolă va eşi din starea de innapolere in care a tinut-o domnia capitaliştilor, moșierilor şi ch'aburilor.

Prin aplicarea planului de electrificare puterea totală instalată în centralele electrice din R.P.R. va atinge in 1960 cifra de
2.600000 kw ., de trei ori si mai bine cât a realizat burghezia in zeci de ani, ceeace va contribıi puternic la desvolarea industriei, agriculturii şi transportuffior

Centralele electrice nou construite vor scoate din sfarea de
oiere economică si culturală regiuni intregi ale tării ca Molnapoiere economică si culturală regiuni intre
dova de Nord, Ardealul de Nord-Vest, etc.

Până în 1955 vor fi electricitate 2000 sate. Totodată lucrările de electrificare vor fi strâns legate de alte lucrări de mari pro şi buneistări a poporului - lucrări de irigații, impǎdurìi a amenajări sie baraje sil acuri, recâştigarea terenurilor inundabile, desvoltarea pisciculturii, regularizarea cursurilor de apă s. a. m. d Partidul nostru consideră planul de electrificare ca oo parte integrantà a
programului sáu, program de inforire a Patriei si inaltarea ei programultui sau, program de inforire a andei vieft fericite, pe culmile socialismului.

Chezăs̆ia realizării planurilor noastre sunt oamenii muncii
muncitorii, tăranii muncitori, intelectualii legati de popor, care muncesc fără preget in uzine, fabrici şi mine, in sate, gospodări
colective, S. M. T -uri, gospodǎrii agricole de Stat, laboratoare, insufletititi de voinţa de a contıtbui la infloritea R.P.R. şi fấurirea buneistări a celor ce muncesc, conştienti că muncesc pentru ei, pentru copiii lor, pentru viitorul lor si al Patrlei.

Votand candidatii Frontului Democraţiel Populare, veți vota pentru Planul de cinci ani, plan al construirii socialismului şi buneistări, pentru planul măret de electrificare a ţării, pentru puterea enonomică, bogăł̣ia și propǎșirea Republicii Populare Române!

## Tovarăsi! Cetàteni!

O preocupare de căpetenie a regimului nostru de democrafie populară este îmbunâtăṭirea traiului oamenilor muncii dela oraşe sil sate.
Odată cu creșterea productlei sis productivităţil muncii a crescut nivelul de trai al maselor. Cresc treptat veniturle oamenilor muncii atât la oraşe cât și la sate. In cursul anului 1949 venitul naţonal a crescut cu 25 $/ 0$ fałă de anul 1948. Planul de Stat pe 1950 prevede o nouă creştere a venitului național cu $25 \%$. Spre deosebire de tările capitaliste - unde partea cea mai mare a venitului național, făurit de oamenii muucil, intrà in buzunarele exploatatorilor - in ţara noastrà venitul naţional ste folosit pentru desvoltarea economiei naționale, pentur bunul trai at oamenilor mumcil pentris deavoltare culturii, pentru ocrotirea aranătătii poporulal.

In tara noastrả oamenii muncii nu cunosc plaga tărilor capitaliste - şomajul. Dimpotrivă, numărul muncitorilor şi tehnicieilor creste din an in an.

Statul nestru de democraf̧ie populară cheltueşte fonuri imense pentru novoile social-culturale al oamenior muncii. Un sfert din totalul cheltuelilor bugetare -87 de miliarde lei se cheltuesc in anul 1950 pentru actiuni soclal-cul-
turale adică pentru concedile oamenilor muncil, crese, sanatorii, spitale cǎmine de zi, colonii de vară, cantine, burse pentru elevi matograf, biblloteci, cămine culturale, sport, \$. a.m.d. Toate ceste cheltuell se adougă sub forma de salariu secial salariulul in bani primit de fiecare muncitor, tehnician sau functionar.

Cu toate dificultăţile pe care le mal întâmpinăm, anul acesta u crescut cu o treime cantitătile de bunuri de consum distribuite populatiei prin reteaua de stat și cooperaţie. S'au cheltuit aproximativ $4^{1} 2$ miliarde lei pentru construirea de locuinte muncitoeşti la Bucureşti, Oraşul Stalin, Cugir, Hunedoara, Valea Jluui, și multe alte centre S'au executat importante lucrări edilitare, de infrumusetare a oraşelor, de mai bună amenajare a satelor, de construire sii reparare a soselelor, de imbunătătife a transportului.
O manifestare a grijii permanente a Partidului si Guvernului pentru conditiile de trai al oamenilor muncii o constitue astfel de măsuri ca hotărìrile prvitoare la salarizarea muncitorior mineri, sporirea cheltuelilor pentru bursele elevilor din scoli,解 cu lemne, cu alimentele necesare pentru iarnă, etc.

Mai există încă greutăţi și neajunsuri in domentul aprovizionăril, datorite in parte şi lipsurilor de organizare. Partidul nosru permanent preocupat de nevoile celor ce muncesc îşi proune să ia toate măsurile necesare pentru lichidarea acestor ipsuri.

Statul de democraţie populară acordă sprijin tărănimii săace şi mijlocaşe. Tărănimea muncitoare se bucură de uşurări vederea folosirii maşinilor agricole, de usurări fiscale, de credite. Ea este ajutată să introducă metode ş̧tiințfice de lucrare pământului si să obtină astfel recolte mari. Statul ajută tărăimea la procurarea de seminṭe selectionatǎ și vite de rasă.

Statul sprijină cooperația, lar cantitatea de mărfurl distriuite la tară creşte din an in an. Numai in anii 1949 şi 1950 u distribuit la fară mărfuri in valoare de 100 miliarde lel.
In cadrul Planului nostru Cincinal moi ssi importante măeuri se vor lua îa vederea sidicării nivelalui de trail loamenilor mancil.

In cursul Planului Cincinal se va asigura o crestere contiuă a nivelului de tral, ajungând ca 1955 nivelul de tral să fie rai ridicat cu $80 \%$ decât in 1950 .

Numărul muncitorllor, tehnicienilor, functionarilor va creste a aproximativ 40 , Odată cu desvoltarea agriculturii si a inustriei producătoare de mărfuri de larg consum, se va îmbunăăţi simtitor aprovizionarea populatiel. Analfabetismul va fil lichidat. Toti copiii de vârstǎ scolară vor fi cuprinşi in scoli. Nu-
mărul studentilor va creste cu 40 , $/ \mathrm{f}$. Se vor ridica asemenea institute de cultură ca Teatrul National, Opera de -tat, Studiourile cinematografice dela Buftea, noi posturl de radio, stadioane, cămine culturale, spitale, poli
stitute de cercetări stiințifice.

Mecanizarea agriculturii, pătrunderea largă a culturii in sate, esvoltarea schimbului intre oras si sat, intărirea cooperatiei vor dace la o crestere simii muncitoare.

O Mare atentie se va da in cursul Planului Cincinal con-
tiilor cu caracter comunal si construirii de locuinte. Pentru structiilor cu caracter comunal sii construiril de locuinte. Pentru
crări cu caracter comunal (apắ, transporturi, canalizări aducere ucrări cu caracter comunal (apắ, transporturi, canalizări aducere

## Prefata la volumul 20 al operelor lui V. I. Lenin

Volumul al douăzecilea contine operele scrise de V. I. Lenin in perioada Decembrie 1913-A'ugust 1914. Face exceptie articolul "Note 1914. Face exceptie articolut „", Note critice in problema naționala, care a fost 8 cris cu putin inainte si publicat in fragmente in perio.
Cea mai mare parte a volumului cuprinde lucrări consacrat luptei duse de bolşevici împotriva oportunismului din miscarea muncitorească rusă sị din cea inter naţională: împotriva lich idatorilor trołkistilor, vperiodistilor, socialis-tilor-revolutionari si oportuniştilor din Internationala a II-a. Din aceste lucrări fac parte: " ${ }^{\text {Destră }}$ este disimulată carlcarea unitarti prin tipete despre unitate", „Na rodnicismul si lichidatorismul ca elemente de desagregare in miscearea muncitoreasčac, , Lupta ideologica în miscarea muncitorească", „Despre "Vperiodişti" si despre grupul „Vperiod", „Raportul C.C. al P. M. S. D. R. şi instructiunile date delegației C.C. la consfătuirea dela Bruxelles", „Graba strič treaba", "Despre scrisoarea lui Kautsky" şi altele.
Lucrările „Note critice in pro-
blema nationalǎ" ssì „Despre drep tul naţiunilor la autodeterminare sunt consacrate fundamentării desvoltării programului bolşevic in problema naţională.
Un loc important în acest volum ocupă articolele cu privire la problema agrară. Printre ele figurează
Tărănimea şi munca salariată" "Sistemul iobăgist la sate", „Problema agrară în Rusia".
In volumul de fată se publică articole incluse pentru întâia oară

în Operele lui V. I. Lenin: ,Hotărririle marxistilor letoni sii lichi-
datorii" si, Ráspuns la un artico din Leipziger Volkszeitung". In aceste articole Lenin demască fapaceste articole Lenin demasca faptul ča lichidatorii au denaturat hotăr̂irile partidului, că au ascuns datele obiective cu privire la colectele de bani pentru ziarul marxist sii cel lichidatorist. Pentru prima oară sunt incluse în Opere următoarele lucrări: „Proiect de lege cu privire la egalitatea în drepturi a națiunilor si la apărarea drepturilor minoritătilor nationale" §i articolul „Opozitita social-denocratả poloneză la răspântie", publicate anterior în "Culegeri din Lenin", vol. XXX

Instrucțiunile" date delegaţiei C. C. la consfátuirea dela Bruxelles sunt complectate cu o nouă scrisoare a lui V. I. Lenin
In editiile precedente ale Operelor, proiectul cuvântării „ Cu privire la bugetul Ministerului Agriculturii" a fost tipărit dupǎ un manuscris din care se pierduseră patru pagini. In ediția a 4 -a proiectul de cuvântare a fost complectat cu paginile respective, care au fost gaxsite in 1941.

## La Spitalul de Stat din Deva <br> va lua fiinţă o şcoală de surori de carietate

In urma cererii. Sectiei Sanitare Stat, Ministerul Sănătatatii a hotărit innfiintarea unei scoli de surori în Deva.
Vedem din nou grija ce o poartă Partidul sị Guvernul nostru pentru binele poporului muncitor.
Spitalul de Stat din Deva
a exuns cu inca doua seutr noi : maternitate si dermatovenerice, s'au îmuiţi dispensarele medicale din regiune sil astfel s'a simf̣it nevoia instruirii a noui cadre cari să fie de un real fjlos la indeplinirea sarcinilor trasate. Scoala are o durată de 10 luni
și este complect gratuită, Elevelor il-se vor asigura locuintă și pot lua masa la cantina spitalului contra plată. Elevele vor primi 2.500 lei lunar în timpul cât durează şcoala, iar la terminarea scolii vor fi toate incadrate in posturi in ordinea mediilor obfinute.
admitere sunt
2. Scolaritate de baze: 3 cl.
liceu sau 7 cl. primare.
3. Acte personale
a) Extras de naştere,
b) Act de cetățenie,
c) Act de scolaritate,
d) Cazier judiciar şi
e) Autobiografie.

Cererea impreună cu actele se va depune până în ziua de 29 Noembrie a. c. la Administraţia Spitalului.
In ziua de 30 Noembrie orele 8 dimineała candidatele se vor prezenta la spital pentru examenul medical si admitere. Examenul de admitere consta in limba română scris și oral şi Constituţia R.P.R., orat.

Deschiderea oficială a cursurilor se va ține la Spitalul de Stat Deva in ziua de Vineri 1 Decembrie orele $10 \mathrm{a} . \mathrm{m}$.

## Un deputat al Sovietului orăşenesc în vizită la o grupă sindicală

Muncitoarea Ulianova: Am dori să auVâborg .
Tovarăşul Colodkin: Pentru a întelego mai bine ce transformări s'au petrecut in cartierul Vâborg, trebue să ne reamintim cum arăta acest cartier în trecut. Munciorii mai bătrâni spun că au adoseori impresia că atunci au locuit în alt oraş Vâborgul era o perfferie tipic muncitorească, In darea de seamă financiară pe anul 1912 a administratiei publice a orasului Potersburg, este prezentat un bilant al cheltuelilor pentru „amenajarea" cartiefului Vâborg: în cursul unui an întreg s'a cheltuit pentru reparaţii și pavarea sträzior suma de 483,07 ruble; in acest timp nu a fost alocat nici un ban pentru construirea de puturi, conducte de apă și canalizare!
In cartierul Vâborg exista pe atunci numai o singoră bibliotecă. Pentru populattia de 100.000 oameni a cartierului, functionau numai 3 dispensare, o maternitate cu 30 paturi si 3 medici
Potrivit datelor statisticii oficiale, innainte de Revoluţie 47 la sută din familile de muncitori din Vâborg, inchitiau pentru locuit aşa numitele „colţuri"
In anii Puterii Sovietice, muncitorii din acest raion au primit admirabile locuinte. Astăzi, in cartiervl Vâborg există blocuri uriaşe înzestrate cu tot confortul. Străzile sunt asfaltate. S'au deschis şcoli noi. Aici unctionează 39 de centre sanitare pe iână întreprinderi, 11 ambulatorii, 4 dispensare, 3 spitale, 5 policlinici pentru copii, 5 centre de consultatie pentru copii, câteva sanatorii pentru copii şi 17 creşe, 500 de medici calificafil sunt la dispozitía muncitorilor din acest raion, acordându-le citorilor din acest rat
ajutor medical gratuit.
Raionul posedă astăzi 118 biblioteci, o casă de cultură, 5 clukuri, 137 colłturi roşii şi numeroase saxli de cinematograf
I. V. Stalin: Cuvântare la prima consfătuire a stahanoviştilor din Uniunea Sovietică

La 17 Noembrie s'a implinit se simte cetăţean liber al tăriì sale, cincisprezece ani, de când tovarăşul un fel de fruntas al vietii publice. Stalin a luat cuvântul la prima Si, dacă lucrează bine şi dă soConsfătuire a stahanovistilor din Uniunea Sovieticǎ.

In łara noastră, Cuvântarea tovarăşului Stalin a fost tipărită în broşură de Editura P. M. R. incă din anul 1945. A doua editie a apărut în 1948, înglobând în total un tiraj de 115000 exemplare.
Analizând rădăcinile mişcării stahanoviste, care a cuprins cu repeziciune întreaga tară, tovarăşul Stalin arată că aceste rădăcini trebuesc căutate în lipsa exploatării, în îmbunătăţ̧irea radicală a stării materiale a muncitorilor sovietici, în noua tehnică înaintată a muncitorilor sil în faptul cǎ acestia sunt oameni noi, capabili să se pună in f-untea tehnicii si sǎ o miste inainte. Miscarea stahanovistilor - spune tovarăsul Stalin - reprezintăviitorul industriei noastre prezintaviitorul industriei noastre... pot dobândi acei inaltí indici de pot dobândi acei innaltii indici de productivitate a muncii de care ste nevoie pentru a trece dela socialism la comunism si pentru a lichida contrastul intre munca fizică si cea intelectuală.
In Tara Socialismului munca a devenit o onoare. Muncitorul lucrează pentru sine, pentru ai sǎi, pentru clasa sa, pentru statul său
socialist. Aici - ne arată tovarâsul Stalin - , omul care munceste
un fel de fruntas al viettii publice. cietăţii ceeace poate da, el este erou al muncii, este inconjurat de glorie."

Cresterea impetuoasă a miscacarrii stahanoviste, uriaşa desvoltare a Tarrii Socialismului victorios, confirmă in mod strălucit aceste cuvinte ale tovarăşului Stalin.
Minunata experientă a stahanovistilor sovietici sta azi la îndemâna tuturor oamenilor muncii din ările de democratie populară, care construesc socialismul.
Pentru a face cunoscută oamenilor muncii învăţătura tovarǎşului Stalin cu privire la cea mai înaltã ormǎ a intrecerii - miscarea stahanovistă, - Editura P. M. R. rganizează în întreprinderi confătuiri cu privire la „Cuvântare a prima consfátuire a stahanovistilor din Uniunea Sovieticǎ"
Discutiile vii ce au loc la aceste consfătuiri dovedesc cu câtă dragoste sorb oamenii muncii învăpatura marelui lor dasčal. „Vom pleca dela această Consfătuire au spus entuziasmaţi muncitorii dela Uzinele Republicii" - , ,hotǎrîtịi să-i facem să înteleagă pe ace care încă nu au înteles că drumul spre socialism - adicǎ spre pacea sil fericirea noastră - trece prin stahanovism"

## SPORT

Metalul Hunedoara - Locomotiva Bucureşti 4-2 (2-1)
Martl. 21 Noembrie, pe stadionul sportlo din localitate s'a disputat matchul
nical 1 . toot-ball intre echipa hunedoreanä sil Locomotioa Bucuresti. Bucurestent amical de foot-ball intre echipa hunedoreaň sil Locomotioa Bucuresti. Bucurestenli
cu 2 zile einainte sustinusera la Arad in cadrul camplonatului R. R. R. un match forlte greu cu Flamula Rosie, Arad
esit invonatorit cu scorul de $3-1$.

Pe un tlmp frumos, fillnd de fatã circa 2-3000 spectatori, matchul s'a dis putat intro onota de adevărată sportivilate, echipa hunedoreañ̆ intrecându-şl ad care I-a sl adus frumoasa victorie de 4-2: inss vointa
Hunedoara.

Cchipele au avut urmatoarele formatii
Locomotloo Bucurestil Styo
Locomotion Bucuresti: Stǎnescu Palentin, Mihallescu, Macril (Simionescu), So-
Urechlatu, Ruzicl, Lungu, Marian, Radulescu, Filoti, Suru (Cälin), Nicsa. cec, Urechlatu, Ruzicl, Lungu, Marian, Radulescu, Fi.lotit, Suru (CCiln n. Nivesa,
Mateescul - Metalui Hunedoara: Serbescu, Iolnici, Darga, Mioc, Zelenak, Mosco Mateescu. - Metaluit Honedoara: Serbescu, Molici, Darqa, Mloc, Zelenak, Mosco
Gherghel. Schert', STbotanu, Torneanski, Meghie, Bundic.

Echipa hunedorean s. a a remarcat in intregime, iar in mod speclal Zelenak,
Mioc, Torneanski si Meghle. Darga, Mloc, Torneanski și Meghic.

In cursul ultimilor doi ani, in cartierv abbrrg au fost construite si refăcute
112.000 m . p. de suprafată locuibiăă, fost terminate $40.811 \mathrm{~m} . \mathrm{p}$. fatadă, au fost eparate si vopsite $178.000 \mathrm{~m} . \mathrm{F}$. de aco perişuri, a fost instalată o nouă retea de canalizare, având o lungime de 2400 m . si o retéa de conducte de apă de 3292 m jungime
In această perioadă au fost deschise 14 magazine noi, 8 cantine, 20 de bufete In cursul verii trecute, in acest cartier au fost pavate și asfaltate $12 \mathrm{C} .00 \mathrm{~m} . \mathrm{p}$ jarea si constructia de locuinte din raio se desfăşoară pe s:ară şi mai largă.
Tovarăşa Maicova: Noi înșine suntem martorii tuturor acestor infáptuiri Muncitoarele Şiliaeva şi Mironova din grupa toarele siliaeva \$1 Mronova din grupa ocuinte in casele noi. Numai in cursul witimilor doi ani, pentru mancitorii uzinei noastre a fost construit un bloc cu 7 etaje pe strada Ligovscaia şi alte câteva case e strada Iaroslavscaia
Tovarăşul Colodkin: Constructiile din cartierul nostru constitue numai o mică părticică din acele gigantice lucrări de

Stititi ev totiii despre mărefele constructii de pe Volga, Amu-Daria şi Nipru ncepute din initiativa tovarăşului Stalin Aceste construcţii vor da un nou avânt fortelor de productie ale thrrii, în interesul intregului popor sovietic. Pentru Guvernul nostru, pentru gloriosul si eroicul nostru Partid Boß̧sevic, pentru genialul său conducător, marele Stalin, nu există nimic mai important, nimic mai presus decât grija pentru binele poporului, pentru inflocifea si fericirea iubitei noastre Patrii Socis liste Cum t-ăesc oamenii muncii in tările Cum traasc oamenii muncii in tarrile
capitaliste? Ei se chinuesc in mizerie și fapialu Cursa inarnarios in therie s? oame Cursa inarmărilor din tarrile capi nilor munsii In Statele Unite ale Americii,

6 1a sutà din bugetul statului este destinat inarmărilor, in timp ce pentru învătăsută din buget.
Capitalistii nu văd cu ochi buni cum în Uniunea Sovietică poporul îşi ìmbunătăteşte an de an nivelul său de trai, duce o viaţă fericită si plină de bucurii. Aceşt roonştri înset $\ddagger+i$ de sânge vor sǎ deslăntuu un nou război mondial Interventionişti americani omoară copii, femei, bătrâni, incendiază oraşele si satele Coreei iubi toare do pace
Dar oamenii de bună credintă de pe intreg globul pământesc nu vor război. E ${ }^{\text {Iur }}$ tă pentru pace. Sub steagul lupte peutru pace, în fruntea căreia se allă Uniunea Sovietică păşesc toti acei ce vor sà creeze, nu să distrugă, toti acei cărora le este scumpă fericirea mamelor și a copiilor.
Succesele noastre in muncă nu ne bucură numai pe noi, ci și pe numeroşii noştri prieteni de dincolo de hotarele Uniunii Sovietice; 95 la sută din salariatii uzinei roastre sunt antrenati in intrece socialiste. Peste 2000 de muncitori au indeplinit peste cinci norme anuale, iar 355 de oameni su indeplinit câte donà norme cincinale.
In prezent, muncitorii și functionarii uzinei si-au luat noi angajamente. Ei vo să întâmpine ziva angajamente. Sevietel locale cu noi succese in muncă
Oamenii muncii din intreprinderea noastră, ca și toṭi oamenii sovietici sunt ne spus de recunoscători Partidului Bolsevic marelui Stalin pentıu tot ceeace s'a înfăpuit pentru popor in Uniunea Sovietică Glorie iubitului nostru tovarăs Stalin !
La club, unde a avut loc această convorbire, au răsunat timp îndelungat aplauzele călduroase îu cinstea iubitului conduStalin popoarelor - Iosif Vissarionovi

## L-am cunoscut pe Baba Ioan în 1948

Sunt muncitor in Combinatul Siderurgic Hunedoara ssi am muncit cot la cot cu Baba Ioan pe care noi l'am propus ca depe care noi am propus ca de-
putat in Sfatul Popular Regio. nul.

Acum 3 săptămâni, când mà Acum 3 sàptàmani, cand mà aflam impreuna cu tovaraşi mei de muncă în faţa tribune din Combinat, in care se afla si Baba Ioan, am ovut o mare
bucurie.

Se făcea atunci propuneri de candidaţi în Sfaturile Populare

Am privit şi chipul acestui tânàr şi am ascultat cu atenţie cuvintele lui In mintea mea a început să se depene toată ac tivitatea ce a depus o Baba Ioan in productie.

L'am cunoscut pe Baba Ioan in anul 1948.

Impingea cu putere carele la gura furnalului împreună cu ceialalti ortaci ai lui, ajungând ca în prima zi să bage 18-20 ghifte în 8 ore. După mai mult ghifte in 8 ore. După mai mult timp, a ajuns să toarne în gu rile furtte.

Aceasta reprezenta pe atunci Aceasta reprezenta pe atunc cel mai mare succes ce s' a cu noscut la furnalele Combinatului

Avântul acestui muncitor a fäcut ca şi ceialalti tovarassi din
fruntaşi în muncă, Eu sun de mai mulfi ani la furnale dar încă nu am răzut un elan aşa de ma

Acest elan a lui Baba m'a făcut să mă înteresez îndea proape de unde a venit aces tânär la noi în Combinat sic ceface pe.el să muncească cu atâta râună. Intr'o zi pe când eşeam dela lucru a inceput să-m povestească: „Sunt fiu de tăran sărac tovarăse Hăulică, din judetul Baia. Tata neavând cu ce sa mă întratină m'a dat sluqă la chiaburii satului.

De atunci, de mic copil si până acum câtiva ani, am avu zile grele, zile de mizerie. Mun ceam numai pentru hrană si nici aceea nu o primeam când trebuia. Asa am colindat tara dela un chiabur la altul pânŏ m'am inscris la Santierele Nutionale unde am devenit briga dier. Apoi prin grija Partidului am ajuns aici unde mă vezi. am ajuns aici unde ma veaz. Şi cum să nu muncese, astăzi la fur Partidul? Vezi tovarăse. Stăulică furnalul poaie da fontà ulică..., furnalul poaie da fontă mai multa ssi aceasta înseamna fericirea noastre a tuturora ulică să devin prim-topitor la itur sä devin prim-topitor Furnal".

Si într'adevăr, visul lui a inceput să se realize... Cu sprijinul Partidului el a putut urma cursurile Scoalei de calificare profesională, in urma căreia a devenit prim-topitor truntas la furnale.
Aici, la noul post, la rina de scurgere a fontei din furnal, Baba a muncit făcând ca echipa lui să devină echipă echipa lui să devină echipă fruntaşă, ca furnalul său să devină "Furnalui Păcil" aşa cum i-a fost dorița. "Mai multò fontă pentru pace"
Această dorintă a lui a ros-tit-o din nou pe tribună, în fafa celor peste 3.000 muncitori ce-l ascultau cu drag.
Aici el și-a luat din nou angajamentul ca în cinstea alegerilor din 3 Decembrie, furnalul său să dea fontă în contul anului 1951.

Iată pentru ce noi muncitori dela "Furnalul Păcii" cât sì din întregul Combinat, am avut incredere să-l propunem pe tov. Baba Ioan candidat în Sfatul Popular pe Regiune. El va sti tot asa de bine in Sfaturile Populate să ne gospodărească ca şi la furnalul său care l'a mânuit cu dibăcie.

## Hăulicǎ loan

muncitor C. S. H.

## Candidatul circumscriptiei electorale Nr. 67 pentru Sfatul Popular al regiunii

Muncitorul Baba Ioan Inainte de a se angaja la Combinatul nostru, a simtit din plin exploatarea capitaliştilor pe propria lui piele. Mizeria a cunoscut-o nu numai când era mic si burghezia exploata părinții lui, ci şì când a început să-şl câştige existenta atunci când s'a angajat ca slugă la un chiabur din intinsa câmpie a Dobrcgii, în apropiere de Constanta.
Astăzi el este fruntas în producţie la furnalele dela Hunedoara. El si cu brigada lui, transformă minereul în fontă pe care o dă pentru folosul oamenilor muncii, dărâmând normă după normă.
„In regimul nostru de democraţie populară multe s'au transformat.
Furnaliştii bătrâni întoldeauna mi-a vorbit despre viaţa trista pe care au avut-o muncitorii din orasul Hunedoara în timpul regimurilor burghezo-moşiereşti
Acest centru cu perspective uriaşe a fost un mic orăşel, unde 2 furnale de tip vechi, functionau cu o producţie redusǎ. Intreaga uzină de pe atunci abea dădea de lucru la cca. 2500 muncitori.
In spatele acestui fapt se ascundea mâna murdară a capitalismului apusean care-şi dădea seama că cel mai bun mijloc de transformare intr'un stat semi-colonial este patalizarea industriei grele.
Imperialiştii ştiau că impiedecând desvoltarea industriei noastre grele, împiedecau de fapt putinta realizării independenţei naţionale a tării noastre.
Aşa se explică marea nepotrivire care a existat in trecut la noi între industria siderurgică şi ceá prelucrătoare. Capitaliştii români s'au aplicat servili în fata stăpânilor din apus, ei şi-au investit banii in industria de prelucrare, iar $80 \%$ din materialele semifabricate erau vândute de capitaliştii străini, lucru care se putea face in tara noastră.
Astfel întreaga noastră industrie era la discreţia marilor capitalişti strǎini.

Dupǎ 6 Martie 1945, când poporul muncitor si-a ales un Gu-
vern care să apere interesele sale, capitaliştii strǎini au încercat ultima carte pentru împelecarea industriei noastre.

Au încercat să oprească livrările pentru materii prime de siderurgie care ne erau afât de necesir

In aceastǎ situație grea in care ne aflam, Uniunea Sovieticả ne-a venit in ajutor. Ea ne-a trimis tot ce ne-a trebuit pentru desvoltarea ndustriei siderurgice proprii, tri-miţându-ne maşini speciale, minereu, cox si toate cele necesare Asa a reusit Hunedoara sǎ se desvolte într'un ritm atât de rapid.
Sub regimul nostru de democratie populară, Hunedoara s'a schimbat complect. S'au reconstruit furnale si s'au construit altele noi, s'au construit hale cuptoare, ateliere de forje, o fabric de oxigen, ateliere electrice, de arece micutul pârǎias care ali menta in trecut uzina, in urm esvoltării ei a devenit insuficient
in afară de acestea s'au făcut si o serie de instalaţii de captare a apelor Cernei.
Din punct de vedere social vedem cum se ridică mândru Oraşul Muncitoresc, minunata victorie a regimului de democratie populară, care adăposteṣte astăzi aproape 500 muncitori fruntaşi în productie.
I.a Hunedoara si la Ghelar s'au făcut spitale. S'au construit dis pensarele dela Telinc si Călan si toate celelalte realizări din satel raionului Hunedoara sunt dovezi incontestabile ale grijii Partidului Muncitoresc Român faţă de ce mai de preţ capital „omul".

Astăzi, la Hunedoara au început să vină din toate colțurile tării oameni, aşa că desvoltarea rapidă a Hunedoarei a dat de lucru unui mare număr de muncitori
Acolo unde în regimurile bur-ghezo-moşiereşti lucrau numa 2500 oameni, astăzi în cadrul Combinatului si al celorlalte întreprinderi din Hunedoara lucrează peste 20.000 muncitori.

Așa a luat naștere primul nostru Combinat Siderurgic, mândria şi speranța regiunii Hunedoara.

In munca mea de zi cu zi, eu m'am călăuzit după metodele de muncă ale bravilor muncitori sovietici."

Sluga de eri este fruntaşul în productie de azi, este candidatul oamenilor muncii pentru Circumscriptia electorală 67, pentru Sfaful Popular al regiunii Hunedoara

Baba Iean a vorbit alegătorilor nu numai de exploatarea cruntă pe care a suferit-o in timpul regimurilor bur-ghezo-moşiereşri ci şi despre realizările regimului nostru de democraţi populară
Totii alegătorii furnalistului Baba Ioan, au arătat in cuvinte calde incredere pe care o au in candidatul lor sị și-au luat angajamentnl de a sprijini munca de viitor a deputathilor in Sfaturile Populare.

Muncitorul Câşleanu Vasile a poves tit despre felul cum tovarăsul Baba Ioan a muncit in productie, felul cum a devenit fruntas in productie, si siexprimat încrederea că acolo und Baba va fi trimis de popor va preze ta numai înteresele lor
Muncitorul Veliche dela sectia Laminoare printre altele a spus
${ }_{\text {n }}$ Tot ceeace tovarăşul Baba a spus, sunt lucruri adevărate. In timpul regimurilor burghezo-mosieresti noi munceam pentru un salar de mizerie din zorỉ şi până'n noapte si de foarte multe or primeam plata cu pistolul pe birou. Toate acestea bandiții le făceau pentru ca noi să nu ne organizăm si să începem acțiuni împotriva lor."
Alegătorii tovarăşului Baba și-au exprimat dragostea fatãa de el şi de frumoasele succese care le-a obł̦inut in productie.

In muncă tovarăşul Baba a inscris frumoase succese pe graficul de pro ductie
„Noi te votăm tovarăşe Baba si îți vom urma exemplul."
Multi muncitori au vorbit despre tovarăşul Baba, despre succesele luỉ despre exemplul frumos pe care 1 -a dat in munca, ca despre un om no
ca despre un deputat al vietli noi.

## Primele rezultate ale întreceriipe profesiuni în cinstea zilei de 3 Decembrie

In urma analizei intrecerilor pe gerilor, un număr de 7 sarje ra profesiani în Combinatul nostru pentru titlul de cel mai bun fur nalist oţelar şi laminatorist, Co misia de intrecere si salarizare a constatat că eforturile depuse de unele echipe in aceste între ceri s'au soldat cu rezultate fru moase.

Folosind din plin indicii tech nizo-economici, echipa de furna nalişti din brigada I-a, condusa de pirm-topitorul Baba Ioan, lup tând pentru titlul de cel mai bu furnalist, a obținut rezultate im portante în muncă. Producţia spe cifică a depăşit-o cu $113,32^{n} \%$, des cărcarea furnalului a facut-o con form graficului de descarrcare realizând $100 \%$, indicii de con sum la cox au fost respectaţi, făcându-se o economie d $0,74 \%$ kg. si au dat la furnalul cu 87 kg . fontǎ mai multa pe m. cub la furnal

Cu acelaş elan de munca au luptat şi echipa de oţelari condusǎ de tovarăşul Fortu Petru care au reuşit să primească titlul de cel mai bun otelar. Aceas tă echipă folosind din plin meto dele otelarului sovietic, Matulinet a dat o productie medie lunară, depăşind cu 198 kg . la metru patrat de vatră indici tehnici. Ei au elaborat apoi in cinstea ale
pide si au redus rebuturile dela 5 la $0,5 \%$ din perioada primelo intreceri pe profesiuni.

Titlul de cel mai bun prăjito la obtinut tov. Hançiu Nicolae care a dat cu $139 \%$ mai mult minereu prăjit.

Pentru succesele obtinute în munca, Organizație de Partid Sindicatul și Directiunea Combinatului, in cadrul unui meeting ce a avut loc in ziua de 23 No embrie a.c. au stimulat pe cei 32 muncitori inmânându-le premi in bani, reprezentânt $50 \%$ dir salariul lunei Octombrie.

Astfel tov. Hanciu Nicolae car a obţinut titlul de cel mai bun prijitor a primit suma de 10.064 lei tov. Fortu Petru 7155 lei, Baba Ioan 6206 lei iar muncitorii din echipele lor au primit premit reprezentând $50 \%$ din salariu.

Stimulentul acordat in urma acestei munci i-au făcut pe frun taşi în producție cât ṣi pe o parte din muncitorii Combinatului să pornească la muncă mai incordata pentruca acest titlu de onoa re "cel mai bun" să fie obtinut de mai mulți muncitori și tehnicieni ai Combinatului nostru spre a intâmpina ziua de 3 Decembrie cu noi realizări în muncă, cu no fruntaşi in producție.

## COLTUL MEDICAL

## Tifosul exantematic

Se apropie iarna sic odată cu ea se aproprie si pericolul uneia dintre cele mai grele boli : tifosul exantimatic. Tifosul exantematic este o boală molipsitoare care se ia dela om la om numai prin pa duchi. Este foarte important sà stim că unde nu sunt pǎduchi, nu poate să apără această boală
Tifosul exantematic nu se opreste la un singur om. Odată ivită boala, se răspândește cu mare repeziciune in râdurile ce lor ce trăesc fără mijloace de curătenie, in murdărie, frig și foamete. Vagabonzii și cercetorii dau

## Pentru o mai bună organizare a agitaţiei

în vederea alegerilor, în secțile Combinatului nostru

Ne mai despart doar câteva
zile de 3 Decembrie, ziua in care cetăţenii cinstititi din Republica noastră, muncitori, intelectuali, tărani şi soldați, sunt chemați în fata urnelor pentru a alege in Sfaturile Populare regionale, raionale și comunale, pe deputatii propuşi din mijlocul maselor largiopusi ale poporului muncitor.
Apropierea zilei de 3 Decembrie prilejueşte muncitorilor Combinatului nostru, pornirea de intreceri in care se iau argajamente concrete pentru depăşirea nor-
melor de productie. lor de praduc
In vederea alegerilor, organizatiile de partid, sindicale, de tinerat etc. duc o munč intensă pentru lămurirea alegătorilor in privinta modului de votare etc.
Una dintre Secțiile în care munca de agitaţie şi popularizare a alegerilor este dusă cu multă ingriiire, este sectia Laborator.
In aceasta sectie, chemarile Frontului Democratiel Populare sunt afisate ingrijit in toate locurile de munca si se distribuie broşuri cu popularizarea candidafilor si realizările regimului de
Oraie poplar
Organizatia Sindicală din aceasta sectie, a ținut ședințe de i structaj cu grupele sindicale, dințe in cari s'au lămurit tovarăṣii asupra necesitaţ̧ii obținerii imediate a certificatelor de alegători, asupra participării la votare.
In această sectie, in cinstea zilei de 3 Decembrie s'a iniţitat
tigătorului acestei intreceri $i$ ses va da titlul de „cel mai bun laborant,
Deasemeni la Atelierul Mecanic munca de agitatie se desfăsoară in bune conditiuni. Truta Victor a repartizat in fiecare sector al acestei sectii câte $2-3$ tovarăşi care lămuresc din broşuri si prin citirea articolelor din "Scânteia" pe tovaraşii lor de munca asupra importantei deosebite a alegerilor pentru Sfaturile Populare. Astfel tovarăsii Gostian Ladislau in in sectoraraşiil frezelor iar tovarăşii Tanck Carol si Balajy Alexandru la strunguri, duc cu sârguintă munca guri, duc cu sarguinfa munca de agitatie in vederea alegerilor.
In gazeta de perete a acestei secIn gazeta de perete a acestei sec-
tii se poate cetif un articol in legatura cu tehnica votarrii.
In sectia Laminoare, sedinṭele de grupà sindicală, au fost un de grupa stindicala, au fost un prilej pentru 'muncitorii acestei
sectii, de $a$-sii lua angajamente pentru mărirea productiei si ìmbupentru mărirea pro
nătăţirea calitătiti.
nătătirea calitaṭivi. Păfor tovarăsul Miron Astfel tovarăşul Parrau Miron,
sortator, si-a luat angajamentul sortator, si-a luat angajamentul
sá depăseasca norma la sortare să depaspească norma la sortare
in cinstea alegerilor cu sută la in cin
sut.
Sun

Sunt însă și secții unde munca de agitație lasă încă de dorit, ne-luându-se încă până in prezent măsurile pentru procurarea matetialului necesar propogandei vizuale, ca afiṣe, manifeste, fotomontaje etc.
Astfel la Turnătorii, afsşele, lozincele și chemarrile Frontului De-
mocrattei Populare sunt aproape inexistente. Deasemeni munca de agitatie si lămurire a importanṭei alegerilor nu se prea observă deoarece o bună parte din munmuncitori nu sunt lămuritị de felul cum se va vota.
La Oţelăria Siemens Martin, afisele cu fragmente din manifesafişele cuu fragmente din manifes-
tul Frontului Democrației Poputul Frontului Democraţiei Popu-
lare sunt rupte iar cele bune, lare sunt rupte iar cele $\begin{aligned} & \text { indene, } \\ & \text { insuficiente : doua trei in toată }\end{aligned}$ insuficiente : doua trei in toata
hala de turnare. In hala Construcții Metalice deasemeni materialul ții Metalice deasemeni materialul
de agitație vizuală este insuficient de agita
difuzat.

La C.F.U., in gazeta de perete destul de bine organizată, și in treţinută din fata cântarului nu se vorbeste ničeri despre alegerile de deputatii in Sfaturile Populare. Aceasta este o lipsa de care Organizaţia de bază din secfie trebuie să se sesizeze iar res ponsabilul gazetei de perete sa rezolve aceasta problema in timp cât mai scurt. Trebue să ştirn că arma cea mai eficace pentru cucerirea victoriei in alegeri este buna organizare a muncii de agitatie, a propagandei și lămurirea alegătorilor.

Trebue deci lămurit fiecare muncitor cât de însemnat este faptul de aşi ridica la timp certificatul de alegator, de a participa la vot, alegând candidatii Frontului Democratiei Populare, soli ai vointei poporului in lupta sa pentru pace, pentru so sialism.

Serban Stefan

## Elevii și elevele Scolii Tehnice Siderurgice si-au ridicat certificatele de alegător

Astăzi cei peste 50 elevi şi eleve ai Şcoalei Tehnice Siderurgice din Hunedoara - cu drept de vot - s'au prezentat la Sfatul Popular pentru a-şi primi certificatele de alegători.

Eintuziasmul şi bucuria de care au fost cuprinși aceşti tineri a aratat-o via manifestație pe care ei au facut-o in faṭa Sfatul Popular unde au
ncins o horă.
Primindu-si certificatele aceşti tineri se consideră în primele rânduri ale alegătorilor, care la 3 Decembrie vor vota pentru cei mai buni fii ai clasei muncitoare.

De o emotie puternică a tost cuprinsă U.T.M.-ista Nistor Lia fica de muncitor care la primirea certificatului a rostit in faṭa tuturor celor prezenți.
${ }_{\text {n }}$ Sunt mândră că la 3 Decembrie voi vota pentru prima dată in viata mea. Am implinit 18 ani acum 2 luni. Votul meu şi votul vostru dela 3 Decembrie vor fi votul păcii și al viitorului nostru fericit. Prin eforturi în invactăatură să întärim alegerea noastră, convinşi că aleşii noşstri vor lupta pentru viitorul nostru".

## Cărămida împachetată

Să tot fie vreo trei luni, de când la Combinatul Siderurgic Hunedoara, sosesc nişte cărămiz refractare impachetate în carton
Câtă curiozitate au stârnit aceste cărămizi şi cât a dat de lucru furnizorului Gândiți.vă să iei fiecare cärămidă în parte, să tai carton, să o legi cu câteva bucàţi de sfoară sau sârmă pe lângă aceasta câtă atenṭie a trebuit să se pună la încărcarea si transportarea ei?
Când a sosit primul transport, care cum vedea cărămida împachetată se întreba:

- Dece o fi bandajată aşa? Ridicaul din umeri si plecau nedumeriti

Când au început să sosească noi transporturi, a sosit şi ex plicatia împachetării. Toţi aflarà că această cărămidă era desti nată pentru construirea Furnalului Nr. 5 şi vine impachetato pentru a nu fi lovite colţurile. Ṣeful serviciului Depozite, aflând şi el dece vin impachetate, a dai consemn tuturor magazionerilor dela „refractare" să dea acestor cărămizi o cât mai mare atenție la descărcarea, manipularea si stivuirea lor.

O parte din aceste cărămizi le vedem depozitate într'o ma-
gazie din fafa garajului, îneă nu vedem atentia ce s'a depus la stivuirea acestor cărămizi, după cum dăduse consemn şeful Depozitelor, magazionerilor săi.
De fapt ele au fost asezate la inceput într'un fel oarecare, însă acum stau - cum e vorba aceea - claie peste grămadă, iar peste ele şi câteva vagoane de cărbuni dela $0-20 \mathrm{~mm}$.
${ }_{\text {„Asta }}$ zic si eu inovatie, le impachetează ca să nu se murdărească de cărbuni!" spuse un muncitor

După câteva zile, un tovarăs care cunoştea rostul împachetării, i-a arătat situałia cărămizilor din fata garajului. Atunci muncitorul s'a adresat şefului De pozitelor:

- Da dece atâta desordine in magazia din faţa garajului, tovarăşe Bocor? Nu vedefică pe cărămizile împachetate - care au început să se spargă, рloий?
- Nu şstiu, tovarăşe ; magazia nu mai este a noastră, e dată de mult in primire I. C. S. H-ului.
- Bine că nu este a
noastră I!! (Fără comentarii)

Nicută Tănase

## Cetăfeni si cetătene!

Alegerile din 3 Decembrie vor ffuri țarii şi poporului nostru, un nou mijloc puternic pentru a asigura reuşita deplină a muncii de desvoltare şi inflorire a

## PATRIEI NOASTRE,

a regiunilor, raioanelor, oraselor ssi satelor.

# Chemarea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român 

> Partldul nostru luptǎ pentru ca pe măsura desvoltǎrii economice a tării și a lichidării dificultăţior datorate anilor de războl, ruină si secetă cât si înapoierii economice mosstenite dela pegimurile reactionare sivelul de trai al celor ce muncesc să crească continuu porului, nivelul de trairui om al munci, cu familia lui să să-i fie asigurat un trai îndestulat, de bunăstare şi cultură.

> Votând candidatii Frontului Democrației Populare, efi vota pentru imbunătătirea traiului ceior ce muncesc, pentru bunăstare, pentru înflorirea oraselor si satelor noastre, pentru desvoltarea culturii!

## Tovarăşi si tovarăse,

Oameni ai muncii dela oraşe și sate,
Reglmul de democratle populară a obłtinut o serie de surcese pe târâmul politiclif externe a statului nostru. Politica externă de fermă apărare a păcli, de curajoasă sil consecventă apirare a intereselor nationale a tarii noastre, a independentel şi suveranitătii ei.
Din momentul eliberǎril türil noastre de čatre glorioasa ar-
atà a Uniunil Sovietice, Imperialişıli americanl sil englezi, susInuti de trådrortil de patrle - fasciştil sil reactlonaril din tara noastră - au făcut nenumărale încercărl pentru a răpi Independenta politicǎ sl economleă a farril noastre, pentur a Impiedica poporul nostru muncitor š̆-şi organizeze viata de stat potrivit cu perialismuluil anglo-smerlcan Vreme indelungata foti reactlonarii, totil vânzătoril intereselor Patriel au sperat că uneltirlile ImperiaIlştllor vor reuişl, dar datorlť̌ polftlcli externe dârze de apărare a Independentei farili noasire, dusa de Guvernul nostru, datorită Indeosebl permanentalul sprijln care ne-a fost acordat cu frăteasč
dragoste de Patria Soclalismului, ellberatoarea si prietena noastră, Uniunea Sovietică, toate uneltfrlie imperialiştllor si ale slugllor lor Exprimand volarnicit.
Exprimánd voinţa poporului nostru de a apăra si Guvernul Republiciip taprii noastre, Partidul nostru întregii lor politici externe strânsa aliantă si prietenie cu reazămul păcii sil liberaăţii popoarelor, Uniunea Sovietică, condusả de învǎţâtorul genial al oamenilor muncii din intreaga lume, marele stegar al luptei muncii din intreaga lume, mareie stegar al
pentru pace, IOSIF VISSARIONOVICI STALIN.

Politica noastră externă este o politică de prietenie pi aliantă cu celelalte täri caraturl de prietenle ne leaga de construirii secialismului. Legături de prietenie ne leaga de
Republica Popularǎ Bulgaria, Republica Popularà Ungară, Repu-
blica Cehoslovacă, Republica Polonă, Republica Populař Albade Republica Popularå Democrată Coreeană, de Republica Democrată Vietnameza.

Politica noastră externă este o politică de solidaritate cu toate popoarele iubitoare de pace, cu toate fortele din lume care luptă pentru pace. Deaceea Republica Populara Română se bucură de prietr nia si simpatia filerblnte a sute de
milloane de oament iubilori de pace diln toatáa lumea, Inclusiv dln farrle capitaliste.

In momentul de faf̌ imperlalişstil americani şl englezi, dornici š-slı subjuge intreaga omenifre, Intensifiča pregă tirile rázboinice, desfăsoară criminela lor agresiune in Coreea, duc cu înversunare crescân ă o josnlcă propagandă de războl, inăbuse cu mâtnile lor
patate de sânge miscarea democraticả sl muncitoreascř, incearcă zadarnic să opreasca valurile crescande ale misccarti mondiale pentru pace. Dar fortele păclit sunt Infintit mai puternice decât cele ale rǎzbolulul. Uriaş forľ a Uniunil Sovietice, forta Republicil Populare Chineze, a tarrllor de democratie populara din
Europa, a
raitizanllor pacii si democrattel din intreaga lume,
 imperialişti.

Congresul Mondial al Partizanilor Păcii este o grăloare dovadă a casacterului larg sii a puterii crescande a lagărului $p$
incă istoria

Carlauzit de vointa de a contribul cu toate puterlle la intăIrea fortelor păcil, Partidul nostru va mobilliza masele largl ale poporului pentru a mâri puterea pentru a strange legaturile cu toate fârlle iubitoare de pace s! îdeosebil cu Uniunea Sovietlcæ, va da toata atenfla si toată dragoslea armatel Republicll Populate Române, paǎăza păcili, independentei si cucerirllor noastre, va cimen
lor muncli din Republica Populará Română.

Votând candidații Frontului Democraţiei Populare, veți vota pentru pace, pentru independenţa Patriei noastre, pentru suveranitatea noastră națională, împotriva duşmanilor criminali ai păcii şi libertății popoarelor, imperialiştii americani și englezi!

## Tovarč̀și și cetăţeni,

Zecile de mil de deputati pe care-1 vefi alege in Sfaturile Populare vor trebui prin munca lor harnică, cinstltă sl devototă planulul de electrificare a tôril, s夭 muncească pentcu moblizarea celor mal largl mase in munca de zidire a socialismulul. Ei isi
vor manifesta patriotismul prin sârguinta, devotamentul, initiativa vor manifesta patriotismul prin sârguinta, devotamentul, initiativa
si splititul gospodăresc de care vor da dovedă. Ei vor trebuil să se sprijitne in munca lor pe cele mal largl straturl ale poporulul,
să fie atenti fałă de criticile indreptătite ce vin dln rândurlle po-
porului, să lupte cu dâtzenie pentru inlăturarea lipsurilor in munč, sa combata cu străsnicle birocratismul si Indiferenta fata de interesele $\$ 1$ nevoile celor ce muncesc, sa depuň permanente eforturi pentru a imbunătit ti munca organelor de stat, puse de regl mul de democrałle popularả in slujba peporulul.

Milloanele de oamen! ai muncil vor păsl la 3 Decembrie in
ta urnelor cu Incredere in Partld sil in Frontul Democrat tle Populare. EI au îvvâtat š̌ lubească sil să urmeze Partldul care timp pulare de au invâtat sa lubeasca si sa urmeze Partidul care timp eliberarea sociaľ si nałlonală. EI au cunoscut pe comunişil in anil grei al teroarel burghezo-mosieresti si stiu č acestla nu si-au precupetll vista, au intruntat temnitele, lagarele si plutoanele de

Sub steagul Partdului oamenii muncii din fara noastră vor cuceri si de acum inainte noi victorii în lupta pentru pace si socialism!

## Tovarăși și tovarășe,

Cetăteni și cetățene,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român cheamă pe toti alegătorii să strângă şi mai mult rândurile la apropiatele alegeri în jurul Partidului, in jurul Frontului Democratiei Populare. El cheamà pe toţi alegătorii să voteze pentru candidații Frontului Democraţiei Populare, candidaţi ai vieţii noi, ai păcil.

Ziua de 3 Decembrie trebue să devină o zi de sărbătoare a poporului nostru muncitor, o zi de manifestare a voinţei sale de a lupta pentru intărire sil înflorirea Republicii Populare Române, pentru pace, ntru socialism

## CU TOTII LA VOT!

Trăiască scumpa noastră Patrie, Republica Populară Română!

Trăiască Guvernul Republicii Populare Române!
Trăiască Partidul Muncitorese Român, forţa conducătoare a regimului de democrație populara!

Trăiască victoria in alegeri a Frontului Democraţiei Populare!

## Comitetul Central <br> al Partidului Muncitoresc Român

