Mużna bez deficytu（str．3）lkar w stalowym mundurze（str．4）„Umówilem siẹ z niq̨ na dzıewiąiq．．．＂（str．5）$\bullet$ Nie przymus lecz przyjemność（str．6）

## 発ソくり臣 

HR 12 （281）ROK VII 21 MARCA 1973 \＆MAKLAD 12610 EGZ CEMA 2 ZLOTE

## „Bo jakiz̀ to rachmistr

 potrafiby milej wiecej pewna cyfra okresilic te rycerstwa zzyki．．a co dozamkow，to minch miasti bytby
skoñc monczony truu，a itug nie－
moze ueiaztiwyna bytoby
tego sluchato， la，rozdziat Polska Anonima tzw．Gal mocy slawnego Bolestawa＂（Chro
rego）．

Wr． 1965 zakończone zo－ staly bádània，które w dzida powotana prowa－ Instytut Historii Kultury Mate－ riainej PAN grupa archeolo gow lódzkich na cmentarzysku wczeshosredniowiecznym ow Lu tomiersku pod Eodzia．W r． 1959 ukazala sie pierwsza praca，po swiecona owym rewelacyjnym wynikom（Andrzej．Nadolski Andrzej Abramowicz，Tadeus Poklewski）．Dowiedziano sie wowczas o nie lada sensacji oto W Srodkowej Polsce，pod starozy ongi Lutomirskiem（od czyn ongl Lutomirskiem（od duja sle datowane na koniec duja sle datowane na koniec
dziesiatego wieku inpoczatek wieku jedenastego，＂tj．eczatek Boleslawa Chrobrego in Mieszka II，groby wojowników．obiego pochodzenia．Ktorych ojczyzna byla najprawdopodobniej Rus Kijowska．Wojownicy ci byli Rusinami lub zruszczonymi Wa－ regami．
Lat dziewiętnaście minęlo ad czasu odkrycia grobow，ale spra wa pobytu w Lutomiersku pra wre tysiac＂lat temu oddzialu ruskich wojownikow，częsciowo tutaj zmarlych it pochowanych， pozostaje wciaž jeszeze zagad－ ka．

MILITARLA：OD PO SKIJOWSEIEJ

Już pierwszy etap eksploracji terenu，wh lecle 1949 r．．przyniosl rezultaty swiadczace o wyjat cmentarzyska i o patrabie do－ prowhedzenia badañ：do końca－ Rrzekopano na przestrzeni sze－
gółem 150 grobów，z których u－terystyczne dia obcoplemi dato sié zbadać 133，a mianowi－nych wyposażeńn grobowych cie－ 12 ciałopalnych， 77 szkie－－Bye moze był to rezultat mal－ letowych i 44, co do których żeństw，zawieranych przez przy－ nie można było okreslić rytualu byszów do Polski z．＇przedsta－ pogrzebowego oraz zidentyfiko wis wac picl wobec braku charakte－ kowitego $n$ iszczenia szczato owitego znuzzenia szczatkow
ostnych
Byly to pochówki glównie meskie，gdzie dary grobawe skła daty się przede wszystkim z militariow；oraz wobiece pewnej czeq－ sci kobiece z licznymi ozdoba－
mi ．Ascheolodzy zwrócili przy tym uwagę na zróżnicowanie po tym uwage na zroznicowanie po skich w jedinym okresslonym miejscu cmentarzyska，w jego czessci południowej，znalazła sié grupa grobów wyrá̂nie obco－ plemiennych．Té jednoczesnie najbogatsze，najokazalsze groby， byty najbardziej rozlegle i za－ opatrzone w obudowe kamien－ na，rzecz nie znajdujaca dotą fislych analogii na ziemiach wiscej broni importowane naj－ więce broni importowanel，po－ Chodzacel z Rusi＇tijowskiej，ze Skandynawil i obszarow stepo－ grobach brani wys skiego．Ciala zmartych w dwo nastu wypadkach zostaly przed zloźeniem do grobów spalone． Zmarli nalezèeli do wójawni－ kow konnych，bowiem pocho－ wano ich $z$ siodłami，uzdami， wedzidłami，strzemionami，da－ no im włocznie，topory，miecze．

## WAREGOWIE <br> W RUSKICH ZBROICACE

Archeolodzy dokonali analizy pochowkew grupy widocznie ob－ tualu pogrzebowago，nié znanego prawie zupelnie gdzie indziej，na jemiach．Dolskich．Takie np．， jak kremacja zwlok（juźza ¿̌za－ sów Chrobrego mało możliwa u rycerzy po przynajmniej for－ malnej chrystianizacji）czy edary grobowe，W pobstaci rzedu koń skiego 1.2 reguly powtarzajace ni．Stwierdzono grobow wlocz－ importu w Lutomiersku wiekszose wodzi sie badz bezpośrednio Kijowa i obszarow czarnomor－ skostepowtch bad́ tez w－zna cznie mniejszym stopniu，z kra－ jow baltyckich i Skandynawil． Tak wysuniẹto nlezaprzeczalny wniosek，ze：w pewnym．zaket－ ku lutomierskiego＂＂cmentarzy＇－ ska zostall pogrzebani mniej lub wiecej moziní wojownicy pacho－ dzenia ruskiego，a obok nich znalazia sie pokrewna－：im etril－ cznie grupks ludzi sluzebnycb （groby skromniejsze）．
We wszystkich grobach cialo－ palnych natrafiono widocznie na szczatki możnych Waregow，je－ sacze nie schrystianizowanych． W niektorych grobach Jednak dostrzegalne sia slady mieszania wych．Ujawniono tu pogrzebo－ szkieletowe 1 powe．juz dia．owczesaych ty－ litariow polskich，a oprocz nioh
wicielkami rodzin miejscowy

NIE MOGLI SIE POZNAC
DOPIERO W LUTOMIRSKU
Czas na końcowe wnioski．U chylku dziesiatego wieku w u wszych qziesiatkach lat wie－ Polsce Chrobrym 1 jego syn Mieszko w Lutomiersku osiedliła sie gru pa wojow $z$ Rusi Kijowskiej． Ich groby właśnie zostaly od－ kryte tur w pewnej czę́ci cmen－ tarzyska．
Kim byli ci przybysze z nad Dniepru？Zapewne drużynnika－ mi，być może bolesławowymi，o－ sadzonymi przez niego na tzw． ＂pokorm＂（termim ruski，znany siedztwie jakiegos miejscowego dwaru feudalnego możnowladcy． jest przecież rzecza ustalona，ze druzyny obcoplemienne，znajdo－ waly się wsród sil zbrojnych w slużbie pierwszych Piastow．Od－ dzial druż̀nnilsów－przýbyl＇z Rusi do Polski najwidoczniej w składzie zwartym，o czym swiad czyé może np．fakt znalezienia W dwóch grobach dwu zupelnie identycznych siodel（niewatpli－ wie ruskich），pochodzacych $z$ warsztatu jednego rekodzielnl ka．Malo prawdopodobne byloby przypuszczenie，ze wlasciciele tych siodel，zaopatrujacy sie w Kijowie u tego samego ryma－ piero w Lutomiersku．

## KIMKOLWIEK BYLI．．

Nie rozwiazanym zagadnieniem poziostafa nadal motywy osiedle－ nia sie Rusind w wolsce．To； de druzyna ich pozostawaka w stszym－Chrobrego，jest najpro－ nia．Leezz ．．．mogli to byó takze woje ziecia Bolestawa Swiato－ pelka，którzy po kleśce fch ksie－ cia poniesiontej ria Rusi，szukali wraz $z$ nim schronienia poza ajczyzna Istnieja przecie aczkownek niezupetnie pewne， przekazy o dwukrotnym pabycie ka téscia i w Polsce pod opie go pría kijzgone wyedzone na pograniczu polskaczesikies Woje Swiatopekkowi mogli wte dy wejste wit službe Boleşława
．．ICH RODOWOD
WART Jest USTALENIA
Literatura 0 ：odisryciách－luto mierskich jest dotad bardza nie fezna．A jednale femat：to pa sjonujacy dia historykow 1 ar cheologów．Jedni i．drudzy po wróca na pewno jeszcze do ba dań falstu istnienia we weze snym sredniowieczu w centrum Polski calej osady warego－rta－ zkiej．Osady，którel miesitionncy szyri．．Chrobrogo．opelazne． príez Anonima zwanego Gallem ROMAN JANISEAWSKI


Test tylko dla Pań！

## IOI UPIEKSZENIA JEIDEN KROK

z nadejsciem wiosny więcej niž zwylkle uwagi póswlę－ camy swemu wyglądowi．Chcerny，bye swiéze，zadbane， miee dobre samopoczucie．Wlzytowki katdej pani jest co się z tym wiąte－także ze zastosowaniem odpowlednich kosmetyków，Nasz test ma Wam w tym pomóc． TEST I
$\diamond$ Czy po umyciu twarzy woida odnosisz wrazenie，ze kóra jest jakby sciagnięta？
－Mimo starannego makijažu wỳdaje Ci się czasem，że era Twoja，jest bardzo zniszczona？
－Każda zmiana pogody ńp．na deszczowa lub wietrzna pozostawia wyraźny slad na Twojej twarzy？
Wokó bcžu i ust przy każdym grymasie two－ rzy sie siec delikatnych zmạ̧szczek？ TEST＇II
$\checkmark$ Skora na Twojej twarzy，a zwlaszcza na powiekach skroniach，jest tak cienka，że aż przeźroczysta？
$\bigcirc$ Niekiedy na nosie，czole $i$ podbródku wyskakuja Ci
\＆．W zetknięciu z woda skora na policzkach kurczy sie？ O Na mrozie i wletize Twoja twarz przybiera odcien fioletowy？
TEST III
$\diamond$ Twoja twarz jest niewrażliwa na zmiany temperatu－
oszczędzaja ją zmarszczkit
$\diamond$ Bez obaw możesz zmywać twarz woda z mydłem？
$\checkmark$ Platki kosmetyczne，używane podezas wieczornej toa－ lety sa zabrudzone po zetknięciu się z czołem，nosem i pod－ broakiem？
Bez przerwy masz klopot z wagrami？
－Masz blyszczacy nos，czoto i podbródek？
－Pory skory sa przeważnie rozszerzone？
－Na twarzy pojawiaja sie ciagle krostki 1 wypryski $\leftrightarrow$ Na
Nawet najstaranniejszy makijaż po pewnym czasie OBL Jakby wsiakal w skóre

PUNETY
－Jeśll najwlęéj „tak＂padlo w teście I，to masz cere ZBIT SUCHA．Stosuj tluste kremy，nawitidajace oraz ma－ typu II．
pa 1
testố rowna ilośe odpowiedzi twierdzacych odnosi，się tusta－－przeksztalca ste iv bardziej sucha，Powinnas za－ en stosowat kosinetyki przeznaczorfe do cery suchej！

Jeśli odkrylaś，ie mieścisz siẹ w typie III，to masz CERE MIESZANA（marzenie większosci pan！）．Powinnas dazyc do ajednolicenia cechs stôry na calej owarzy，a wlęc uj̇ywać kosmetyków ó wlasmościach reseneracyjnych．
－Jeśli dominuje typ IV，．to cera Twoja zalicza sié do tzw．TEUSTYCH．Pray̧isimmied．raz w miesiacu powinnad odwieazac tosmetyczke．Wskatane jest przebywanie na slonicu 1 picie mleka．Na noc stosuj krem ieńszeniowy lub z zawartoticla placenty．Dobry jest takie zmywacz dla cery thustej．


Ubiegty piatek byl
WIELKIM DNIEM dla zalogi Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Medyce - Wreczo no jej sztandar przechodnir za
zdobycie I miejsca w ogolnokrajowym wspólzawodnictwie (trzecia grupa gospodarstw), a wielu pracownikom udznacze nia państwowe. W uroczystos ci wziell udzial -przedstawiciele władz oraz delegacje sqsiednich gospodarstw. Sztandar przechodni. który w u. biegłym roku znajdował sie
w posiadaniu PGR Grabowo w posiadaniu PGR Grabowo w woj. olsztynskim, przeka-
zali zalodze w imieniu Zarzazali zalodze w imieniu Zarzą-
du Glownego Zwiazku Zawodu Glównego Zwiazku Zawonych i Minlsterstwa Rolnictwa Antoni Gorrover $\underset{i}{\text { Rolnic }}$ twa
Zaskeped pr<cwounczacego Prezydium WRN Tadeusz Glowaty udekorowal zasiuzo nych pracownikow gospodar
stwa odznaczeniaml wymi. Srebrne Krzyze Zaslu gi otrzymali: Władysław gi otrzymali: Wradystar Julia Trojan, Julian Nowak Kazimierz Brzech, Katarzyna Jodłowska, Stanisłáw Stasiak, Waclaw Szezodrowicz Antoni Pawul, Michal Czwe renko, Brazowy Krzyż Zasłu gi $\rightarrow$ Bronisław Pilawa. Od znaki Zasłużony Pracownik Rolnictwa dyplomy otrzymall wyrozaiajacy sie kierow nicy i pracownicy kilku nych gospodarstw (Gorajec
Gora Rnnervnka. I.pcrcrawa).

Zdj. 4. cuobycze szandaru nie przyszto tatwo. Ubiegato sie o niego wiele gospodarstw $w$ kraju. $O$ zwyciestwie zadecudowaly wyniki produk cyjne: wydajnoşe średnio zbóz - 43,4 q $z$ ha, rzepaku 31 q $z$ ha, buraków cukero-
wych 486 q , mleke od krovou - 3607 litrów rocznie alo na produkcja na zatrudnlona produkcja na zatrudn 220000 zt, sysk nego
4719000
270000 , stednt, sysk
furidusz premiowy na zatrudnionego

## Sztandar dla PGR w Medyce

Zaj.: 2. W PGR dqży sié do coraz wszechstronniejszego zaspokajania potrzeb bytowych $i$ kulturalnych : pracowników. Przy wielu gospodarstwach dzialaja biblioteki,
kluby, powstajq zespoty artystuczne. Te ostatnie przygotowaky dla medyckiej zabogi, z okazji jej wuróżnienia, udana zęśc artystyczna.

Fot. T. ZIEMBOLEWSKA


Podziękowanie PRZEMYŚLANINA ROKU 1972
Skladam serdeczne podziękowania tym Czytelnikom "乡ycia Przemysktego", letorzy w zorganizowanym przez się, zaszozyeony tym wyróznieniem i zobowiqzany.

ALEKSANDER CZYZOWICZ

## Sesja naukowa

Towarzystwo Przyjació Nauk, Oddzial Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stacja Naukowa PTH przy wspoludziale Towarzystwa Muzycznego organizuja 24 marca br. - godz. 17 w sali MRN sesje naukowa poświęcona 500 roeznicy urodzin Mikolaja Kopernika. W programie: referaty naukowe, które wyglosza: doc. dr Jerzy Malecki, prof. dr
Stanisław Hoszowski doc. dr Zofia Libiszowska oraz utwory muzyczne z okresu Odrodzenia w wykonaniu czlonków Towarzystwa Muzycznego.
Organizatorzy zapraszaja do udzialu w sesji.

## DZIEKUJEMY...

- p: Zbigniewows tacowi za pozdrowienia przekazane w imieniu akrobatów "Czuwaju", którzy uczestniczyli w zawodach o puchar Polskiego Zwiąku Akrobatyki Sportowej rozgrywanych w poczatkach marca w Warszawie; za mile д̀yczenia nadesłane dla naszych Pań m/s "Przemysl", $22 \mathrm{miet} ;$
1 o © sierownictwu i pilkarzom MKS „Polonia", ktorzy pamieta-


## PRZEBUDZENIE $\mathbf{Z}$ LETARGU

Wielce zasłuzone dla Przemy-
sla Towarzystwo Upiększania
Prcemyślu brzmieniu: "TUM" Śla Towarzystwo Upiększania - stanowi pewien kryptonim,
Miasta nareszcie odbylo zebranie, kryjacy w sobie dużo tresci, ponaktórym postazowilo reaktywo- partej latami pracy. Nie musiwać swą dzialalność. W tym celu my przeciez naśladować innych powolano specjalne . komisje, miast - prawde powiedziawszy które zajmą się $m$. in. przygo- - nie tylko sama nazwa się litowaniem walnego zjazdu oraz czy, lecz przede wszystkim konopracowaniem nowego progra- kretne dzialanie.
mu i statutu. $\quad Z$ niecterpliwoscią więc oczeW trakcie zebrania dyskuto- kiwać bedziemy na postanowienia wano rownież nad zmianģ na- walnego zjazdu - zwlaszeza, ze zwy Towarzystwa. Wydaje~sie Prezydium MRN obiecako zajednak, że byloby to niepotrzeb- pewnic TUM-owi wszechstronne zerwanie z wieloletnią tra- na pomoc.
dycja. Nawet skrót nazwy To-
warzystwa,

skiej Hinil SDKPlL - jak na ga
licyjskke warunki uznae go naie
zy za bardzo W plerwszych latach XX whek rute jut w jakis sposbb uform way, choe zarzucie mu mozna pewna stagnacje. Ozywlenie wpro-
wadzila doplero rewolucja 1905 r Wadzila doplero rewolucja 1905
Podobnie, Jak w calej Polsce, zaborze austriackim umocnily sie wiezy polityczne , klasowe lacza-
ce wszysthie ziemle nolskie. w Lenin tak mónil o tym okresie czego: "Bohaterska Polska znów staneia "w szeregach strajkuja-
cych, jakby szydzac z bezsilne cych, jakby szydzac $z$ bezsilne
zlosici wrogow, którzy miemali, ziosci wrogow, ktorzy minemal
ze rozbija da swym uderzenia
mi, a ktorzy mocniej tyle mi, az ktorzy mocniej utylko wy

## Refleksje po obejrzeniu wysıawy:

„RUCH ROBTTNICZY W GALLCI W POCZATKACH XX WIEKU"
kich akcentow, że nikt nie poKusit sie na szersze pokazanie
wcale nie bagatelned i nie marginesowej bagatelned in nie $\underset{\text { naszych lokalnych organizacji }}{\text { marginesowej }}$ naszych lokalnych organizacta-
robotniczych. Wprawdzie wysta we opracowano w Muzeum Lenina $w$ Krakowie (ktore oprócz whasnych zbiorow wykorzystalo materialy z Biblioteki Jagiellońwa, Muzeum Historii Krakowa,
kowa,
Muzeum Historii m. Mra-
Centralnego
wum KC PRPR i Pry-
watne
Edwarda Fiotka) nic przeciez̀ nie stało na przeszkodzie, by ja-wzbogacić. Moie - w tej sytuacji - pokusi sie nasze muzeum ma zorganisie masze muzeum ma zorgani-
zowanie oddzielnej ekspozyeji poświẹconej ruchowi robotniczemu w Przemyślu w jego galicyjskich latach? Naprawde warto o tym pomyśleć..

## 1 KWIETMIA Plekarze WYсHOOZA NA BOISKA

Wkrótce koricky sie przerwa zi-
mowa dia naszych pilkarzy. kwhetnia wznowione zostana boje waz Czuwaj; Polna i polenia) oraz wawaj, poina (wystepula tu rezerwy Czuwaju I Polomio. Druga runda rozgrywek zapo-
wlada sie niezwykle emocjonujaco. czuwaj ma jeszcre szanse walczye nawet o mistrzowskd ty-
tut, Folonia i Polna musza, ,zble"tul, Polonia i polna musza , "zble"
raci," punkty, aby umocnic sie co raci punkty, aby umocnic sie co tabell. Warto przypomnied, ze po
plerwszej rundzie prowadzi waiperwszej rundzie prowadzi Wal-
ter (20 pkt.), przed Chemitiem
 dorobklem 13 punktow, zojmuje
siodma pozycje. Polna dziesiodma pozycje
W $\begin{gathered}\text { ktaste } \\ \text { 2byt } \\ \text { Wesoła. }\end{gathered} \begin{gathered}\text { sytuacja } \\ \text { Rezerwa }\end{gathered} \begin{gathered}\text { nie jest } \\ \text { Czuwaju }\end{gathered}$ znajauye sle nazerwa miejscu (10 pkt.), a "druga" Polonia stanowi "czerwona latarnit" tabeli, ma-
jac zobytych zaledwie ${ }^{\text {b }}$ punk-
tow w nadchodzacych rozarywkach konieczna wiec będzie pet-
na mobilzacja obydwu zespoliow jesll chea one pozostas na przy-
zzly sezon w klasle A.

## TERMINARZ ROZGRYWEK II RUNDY

## 4 iv 1973 r .

klasa
8 Iv

8 Iv
klasa
 Stal II Rzeszow - Czuwaj
Polonia - Stai Spnok Sokotowianka - Polra
klasa A Stal Gorzyce $\begin{aligned} & \text { Czuwaj } 11 \\ & \text { Polonia } \\ & \text { II } \\ & \text { Whokniarz } \\ & \text { Skopanle }\end{aligned}$
15 iv
Hlasa okregowa Czuwaj - Stal II Mielac
klasa A Polonia 11 - Stal N. Debon
29 iv
klase okresowa polonia - Czuwaj
c v klasa A Czuwaj il - Polonia in
klasa okregowa walter - Polonta
Czuway - Solrolowianka
Stal Sanoks Polna
klasa A $\underset{\substack{\text { Polonia II } \\ \text { slarka II } \\ \text { Tarnobrzeg }}}{\text { JKS }}$ Czuwal II
klasa okretiowa Polonia - Chemik Pustkow |


Klasa A Orzei Przeworthen Polonia
klasa okresowa Karpaty Krosno - polonla
klasa A Polonia II - Orzet Rudnik $\begin{gathered}\text { Stal Gorzyce }- \text { Czuwaj II }\end{gathered}$
klasa okregowa Polna - Walter
Polpnia - Crarni Japlo
stal Sanok Czuwaj
klasa A Stal II St. Wola - Polonla II.
klasa okregowa stal II Rzeszow - Polonia Chemik Pustrow - Poina
Czuwaj - Lechia Sedziszow

10 1
kasa okregowa Polonia - Stal 11 Mierec Polna Karpaty Kroeno
Gryi Mielec Czuwaj
klasa A JKS - Czuwaj II
klasa okregowa Walter Czuwaj Crarni Japlo - Polna
Polonia - Gryt Mlelec

24 VI
klasa okregowa sokolowianka - Polonia
Polna - Stal II Rzeszów
htasa A Orzel Rudnik
Polonia II - Cruwaj II
San
1 VII
klasa okregowa Karpaty Krosno - Czuwa)
Stal II Mielec - Poina
klasa A Siarka nit Tarnobrzegyna Polonia I

## MOZNA BEZ DEFICYTU



Nie cieszyl się EDNARD MARCHWIAmy, kiedy kilkanascie okazji mieseorganizacti PGR, okazji reorganizacyl PGR, "podrzucono" mu gospodar-
stwo Huwnikl jedno z najgorzej prosperujacych w wowiecie. W Sierakoscach, gdzie gospodarzył dotychczas, układało mu sie wszystko jak
najlepiej: plony byly wysonajlepiej: plony byly wysokie, wynik finansowy dodatni,
a tu... Takie Huwniki, nie a tu... Takie Huwniki, nie
mowiac juz̀ o Leszczynach, mowiac już o Leszczynach,
musialy popsué ogolny wynik nowo zorganizowanego Wielozakładowego Przedsiebiorstwa PGR w sierakoscach
wet do tak zaniedbanych naspodarstw panstwo nie musi dokładac: Plan finansowy przedsiẹbiorstwa na rok 1972 1973 przewiduje zysk w wysokosei 3100 tysiecy zlotych. Eadna to sumka, ale EDWARD MARCHWIANY jest dobrej mysli. Jedno
przedsięwziecie
organizacyjne,
a mianowicie przypilnowanie zbioru siana w 1972 roku zabezpieczenie innej paszy we whasnym zakresie, przyniosło Hrzerwano dowoz wytloków buraczanych z Cukrowni w Przeworsku, a to $z$ uwagi na ogromne koszty transportu, tóre kładly gospodarstwo na opatki. Dzis w Huwnikach paszy nie brakuje. Skończon ównież z wielu innymi przejawami marnotrawstwa i zlej ospodarności.

W Huwnikach i Leszczyach doprowadzono wreszcie do tego, o czym mówilo się od at - ograniczono do mini mum nieoplacalna, na skutek wierzynę leśna, uprawe zbóz Inaczej rzecz się ma z ho dowla. Srednia wydajnośc mleka od krowy wynosi w przedsiębiorstwie okolo 3100 itrow rocznie, ale. $w$ oborze w Sierakoscach jest rekordzitka dająca 7000 litrów. W Leszczynach powiększy się

褧

Koni jest w PGR coraz mniej, ale obejsć siè bez nich $w$ ogole nie sposob, a poza tym... polski rolnik lubuje sie
$w$ tuch zwierzetach $i$ trudno sie temu dzivic, jesti w jesie temu dziwic, jesti w ge-
go stajni, jak np. w Sierakoscach, stofa pielene $\begin{aligned} & \text { go } \\ & \text {,fiordy } \\ & \text { col }\end{aligned}$ cach, stoja piêkne
sprowadzone $a z$
ze Skandyna wii. Silne sq ponoc, zwinne niewiete wymagajqce

Fot. T. ZIEMBOLEWSKA
poglowie bydla wypasowego a w Sierakoścach - trzody chlewnej. To gospodarstwo wyprodukuje dodatkowo w 1973 roku, jako swoj wkład
do ,banku
30 mld $\mathbf{z}$,",
700 tucznikow.
Szuka się również innych rezerw. Dyrektor EDWARD MARCHWIANY oblicza, ze gdyby przy pomocy şużby weterynary jnej udało sie zmniejszyć straty spowodowa ne jałowieniem krow/ gospodarstwo zyskaloby okoko 200000 litrow mleka w ciagu roku.
O tym jak lepiej gospoda rzyć i żyć (jedno uzależnione jest od drugiego mysia zaHuwnik, Leszczyn i to napa wa przekonaniem, ie maja już one poza soba czasy kiepskich wynikow produkcyj nych, strat, duzej plynnosci kadr i braku zalnteresowania wynikami gospodarczymi.


W Domu Kultury Kolejarza prowadzone sa kursy nauki jeztyow obcych: anglelskiego i niemieckiego. Na pierwszy, prowadzony przez Z. Chabasiewicza, uczeszcza 30 asáb, 15. asób.

## POD ZMAKIEM KUBLA

Albo pracownicy ZOM stali sié wygodni, albo też mieszkańcy wielu kamienic przy ul. 3 Maja atracili poczucie estetyki. Czym nnym bowiem tłumaczyé widok kublow od śmieci (i ze śmieciami) stojacych przez cale dnie na hodnikach, kilka metrów od bram?
Kiedy w ubieglym tygodniu robilísmy to zdjęcie, choć byla godzina 12 w poludnie, zauwa zylitmy kubly na krawedz chodników przed budynkami n 20, 40, 62, 68, na skrzyżowani ii. Sułkowskiego i 3 Maja.

„RACJOMALIZATOR"
W centrum miasta, na budynku, w ktorym miesci sié Klub Międzynarodowej Prasy i Książ ki (od strony ul. Manifestu Lipcowego) jakis „racjonalizator ${ }^{\text {² }}$ zmienil dotychezasowy ksztalt tynny (na zdjeciu)
To ,nowatorskle rozwiazanie" ma kolosalne znaczenie, zwhaszcza teraz - w okresie wiosennych roztopów, gdyż trudno wyobrazié sobie lepszy sposób na drażenie kamiennych plytek chodinika i ochlapywanie przechodniów..
(jm)

Jan Chruszczyk z Hnatkowic Wlady
hojowa.

Wytypowano trzy punkty u slugowe w Orlach, Trojczy cach i-Walawle. Na razie śwladczyé one będa uslugi starego typu, sukcesywnie wprowadzajac nowe formy pomocy rolnikom. Ponadto te koma, ktore dysponuja cateema zestawami ciagnikowyarwierania drugoterminowyoh umów na wykonanie robót umow na wyisonanie, robot przyjmowanie zgloszeń na prace zwiazane z wiosenna akcja siewna. Umowy na przęt zboża i okopowych spi ywane będą $z$ rolnikami na miesiąc wcześniej, zeby zawarantowae terminowe wy onanie tych prac

## WIEJSKIE PORZADKI

## Kólka rolnicze zadeklarowal

 ię wykonac ezyny spoleczne - wartosel ponad 750 tys. zlo tych (dane $z$ I dekady marca). Tym sposobem poprawi ié nawierzCzlonkinie KGW nie pozo staja $w$ tyle: postanowily zalozyć przydomowe ogródk kwiatowe. Wielkie porzadk rozpoczna sie na dobre wow e gay wminach ona naj ne zostana konkursy na najestetycznie utrzymane solec

SPOTKANIA Z
z nastaniem nowego roku żywila sie działalnośd przemyskiego oddziału Polskiego ktowry nawiazal kontakt Miejska Biblioteka Publiczna Miejska Biblioteka Publiczna $i$ dwa razy $w$ miesiacu (w kazdy pierwszy organizuje odczyty na tematy $z$ zamierzchlych także $z$ najnowszych dziejów naszego miasta. Najbizsze spotkanie 30 bm .0 godz. 18 W MBP poswiẹcone bẹdzle „prawdzie 1 legendzie o polskim ruchu oporu na terenie Przemyśla".

Niezależnie od tej formy popularyzowania historii organizowane sa spotkania srodowiskowe. Duża popularnościa ciesza sie wyklady dla nauczycieli, ktorzy opróez wskazowek metodycznych otrzymuja szeroka informację stanle najnowszych badan regionalnych. Najlepszym dowodem zainteresowania jest przystapienie 15 nauczyciel miasta, jak i z powiatu) do miasta
PTH.

Działacze Towarzystwa przygotowali także cykl odczytow dla żolnierzy przeorzypadajaca $w$ pazdzierniku br. XXX rocznica powstania Ludowego Wojska Polskiego maja oni okazje poznak ,mi-
litarne dzieje Przemyśla od

## GASTRONOMIA <br> PRZED SEZONEM

Sezon turystyczny zbliża się zzybkimi krokami. Przemyskie lokale praygotowuja się juz na przyjẹcie pierwszych goscl. Na przyklad w. „Trolce" - o czym poinformowal nas nowy ajent Andrzej Szumigraj - niewątpliwa atrakcja będzie znacznie bogatszy niż dotychczas zestaw potraw kuchni rósyjskief. Wnetrze baru zostanie zmodernizowane, a przed lokalem stanie olbrzymia beczka, w ktorej prowadzona będzie sprzedaz piwa okocimskiego.
Także zespó muzyczny przygotowuje clekawy repertuar, w którym znajda się melodie rosyjskie i radzieckie. Warto przypomniéć, że muzycy z ,Trojki" zdobyli niedawno pierwsze miejsce na przegladzie zespolów naszej gastronomil. Graja oni pod kierownictwem weterana prze myskiej perkusji WILHELMA NAZARA - w składzíe: Józef Maj, Jan Kuímiński, Marek Ostrowski Krysztof Cieślińskl.
epsze zaopatrzenie rynku w mieso i jego przetwory. Nasi cze ostatniego slowa, raz po raz zglaszaja nowe zobowiazania, majac ambicje wykonania zadań 5-latki w terminie o rok krótszym.
Członkinie Kö Gospodyń Wiejskich postanowlly w biezacym roku odchowac po tray stuki trzody chlewnej więcej globalnie da prawie 19 , co tuczników. Aktyw kobiecy zebrany 6 marca w Bolestrazebrany 6 marca w Bolestraszycach rzucil apel do mieszukaly rezerw w swych gospodarstwach.
Tuczarnie - gigant uruchomiono w Panstwowym Gospo darstwie Rolnym w Wybrzeżu kolo Dublecka. W rotacjl ro cznej wychodzié stąd będzie przeszło dwa i pós tysiaca

## SKR PRZED STARTEM

Z dniem 1 kwietnia br. rozpoczyna dzlalalność jedyna w naszym powiecie Spóldzielnia Kolek Roiniczych utworzona we wzorcowej gminie Orly. na pierwszym wainym zebra niu wybrano m. in. zarzari, Edward Kilañski, a wicepre zesem do spraw technicznych - Andrzej Szal. Kierownic wo $w$ radzie nadzorczej, w kład której weszli przedstawiciele dziewiẹciu wsi czlon kowskich, sprawuja: Mieczy slaw Walczak $z$ Waclawic,


PLerwszy dzień marca wstał ponury. Rano lepilo S iegiem, ktory teraz mżawke. Wisła pod Deblinem wody. W nadrzecznych zaros wach. biela się wierzbowe bazie, btto kwitnie leszczyna. Przed smak wiosny Nrebleski autokar, pilotowany dża na teren deblińskiej „SZKOEY ORLAT". Po drodze mijamy pomnik: strzelista, skiero wana ku chmurom sylwetka sa-
molotu. Oczy ciekawe wrażen. Jak nas tu jest trzydziestu dziennikarzy, reprezentujacych redakcje pism $z$ pieciu województw wschodniej Polski, zaden nie by\} ieszcze ..u lotniW roky 1011 na Mokotowie, protniczym, Awiata", powstala pierwsza polska uczelnia szkola-
on latajaca kadre. Podwaliny pod obeena szkole poiozono w roku 1925 w Grudziadzu, skad do dwóch latach przeniesiono ja oo Dęblina.
Do czasu wybuchu II wojng
promowano okolo tysiaca ostb promowano okolo tysiagca ostb stopnin podoficera. Stad wywodza sie stynne nazwiska jak np.:
kpt. Franciszek ZWIRKO, pplk Witold URBANOWICZ, plk stanisław SKALSKI czy wresz-
diezrownanv w piorze Janusz MEISSNER Podozas driałań wojennych *adyoje lotnicze, ,Szkoly Orlat" kontynuowaly dywizjony mys. zawski. O udziale polskinh lotalkow witwie o Anglle nie trzeba, sadze, przypominaé, gdyt pamietamy to $z$ kart historil. 31 października 1844 r. gene-
tal Rola-Zymierski wydaf roztaz, no mocy ktorego reaktywowano dzialalnosić stikoly w Zamosciu, gdyt za Wisla trwa1y Jeszeze walki. Wiosna 1945 r. otnicy wrócill do starego gniazda w Deblinie, które prawle w
70 proc. leł̧lo w ruzach. Na porzadku dziennum bylo laczenie nauki i karabinu $z$ lopatạ. Wspólnym wysitklem, przy wydatnej pomocy 7wiazh u Radziec-
kiego. praywricons do tycla kiego. przywrocono do tycla cu 1945 r. odbrla sie pierwsza promocja. wstod 19 oficerów waidowaly sie dwie kobicty.

Lu polskich saar totniczych, 0-iecie sweso powojennego istOrderem Sztandaru Pracy II klasy i otrzymala imie Janka Krasickiego. W styczniu 1968 r. nadano jej status, wyisszej uczeii. W toku czteroletnich studiow praygotowuje pilotów, nawiga-
orów, nawigatorów stanowisk dowodzenia i oficerów polityeznych lotnictwa. Absolwenci uzyskuja pierwsay stopień oficer-
ski i dyplom inżyniera - doski i

## Ikar w stalowym mundurze

Sluchamy tych opowiesci z ekłamanym zainteresowaniem. długa lekcje pogladowa.. Chłopy z czwartego roku mocno zaferowani, robia namiary lotu ojowego, Egzamin! W sasiednjej pogody, kresla ja prayszli meteorolodzy. Precyzyjna, isscie zegarmistrzowska robota. Zazdrosimy chlopakom, że w kabinach ucza sie jezyków obcych. Podzinaukowy w nowoczesny sprzet audio-wizualny.

## CUKIER KRZEPI.

Najpotężniejsza porcję nowych doznañ serwule sie nam $w$ otatniej godzinie zwledzania. Wreszcie dochodzimy do samolotow, wprawdzie nie tych w hangarach 1 b na piycie lotniska, widziano lotów uczniowskich lecz w. salach szkoleniowych. odsloniety kadłub, "Iskry. TS-11". Lekcia pilotażu. Jesti zawiedzie chodza fale radiowe.
A jak to drzewiej bywalo? Pócoda fatalna, słaba widocz, nośc. Pilot stracil orlentacje. Przelatuje akurat nad stacja dzi w dibl, by odezytad nazwe. - Wiesz, gizie jestesmy? zwraca sie do nawigatora. - O-
uиjq. - Sucnud, pewny jesté Ke miejscowość nazywaha sié CD ge zlokalizowaé tego punktu na mapie..
Tyle anegdota, $z \quad$ lubościa przytaczana przez starych wiarusów dla podkreslenia przepasdzieje. Bujamy w oblokach it obecne wysoko. bo akurat mowa o od rzutowcach. Szy nost ponaddźwiękowa. I znów historyjka Irancuskiego pisma: zajywna
de Naniu. Howtorzona komer da. Nagly huk, fotel wylatuje p powietrze. Czuc ostry zapac na miekkich materacach. Ze zdjet nic nie wyszlo, fotorepor ter $z$ wrażenia zrpomnial na cisną́ spust migawski.
Za zarta grupa otaczamy „chlop ca z nieba". Ciekawi jesteśmy
co sié czuje co sie. Uśmiecha sie. - Whasciwie nic Trudno sprecyzować, bo wydarzenia rozgrywaja sie za szybko, a cala uwaga skupiona
jest na poszczególnvch
czynnoś ciach. Mimo، raz po raz ponawia-
nych, zachet, nych, zachẹt, mimó. iz katapul tujacemu sie nic nie zagraża
nikt nie wyraża ochoty na ten ,,zabieg" Panowie udaja, że nie "słysza. Nie dociera do nich nawet wiadomosé, ze przed paroma tygodniami odważyla sie na to reporterka "Swiata Mło privsłowiu: ..Gdzie diabel nie może.." albo jak powstrzymà sie od uwagi: - Kto tu jest sła

## SWIAT JEST MAEY...

W oczekiwaniu na zołnierska maly reporterski zwiad, szuka jąc związków z Rzeszowszczyz na. Okazuje sie, ze jest fch niemalo. Z geografly pocho dzenia kandydatbw do szkefy znajduje sie na trzecim thiejs po prarszawskim ilubelskim. O becnie kształcl się w Deblinie 20 chłoprowe: najwiegcej skierowa krośnieński aeroklub. Znamy też nazwiska celerów (niestety pierwszoroczniak Zbylut.
Nlezwykle sympatyczny wy-
kladowca (specjalnose: kładowce (specjalność: historia lotnictwa) płk Celek przy poszowowl. - Pochodze wprawdzi ze Sfociny, lecz polowa moje wsi przynaležy juz̀ do stolicy województwa i ilekroć tylko przyjade w odwiedziny (w Deb jeden lat) nie poznaje jej, tal daleko posuniete sa zmiany... $Z$ upoważnienia i w imrieniu kolegów robie wiec piękny ukłon w strone - Rzeszowa. Chłopeów rzystow, ktorym marza sie pod niebne rejsy - zachecam do ",Szkoly Orlat" (szozególowych informacji o warunkach przyjecia udziela Powiatowy Sztab
Wojskowy). Jest w tym zawo dzle wiele romantyzmu, jest te sposobnose przejscia znakomitej szkoly zycia. Mityezny. Ikar przywizias stalowy mundur.
P. S.

Grochowka, trora "nas tu obfi

po kilku kolejkach wszysey toy11 juz ,na ty" Władyslaw tańczyl z Zosia. Tuliła sie do niego spagladajac mu w oczy tak prze spagladajac mu ${ }^{\text {nikliwie, ze gdyby mógl, oddal- }}$ by jej teraz wszystko, co naj drožisze... Nachylit sie nad nía szepnal do ucha:

- Wyjdzmy na chwile. Krótki spacer dobrze nam zrobi...
Zosia nie odmówila. Wyszli ukradkiem, nie zauwazeni przez kuzyna i sasiadke. Przed restauracja stała taksowka, ktora postanowili pojechać w kierunku Sanu, w okolice stadionu Ksietyc wyszed!
Kale wyc wyszedf wlaśnie zza chmury. zroszona trawa pachnia
la wiosennie i wladyslaw poczul się wybraticem losu. Usiedli nad rzeka 1 wtedy ana, Us ras pierrzeka 1 wtedy ana, po raz pier-
wszy pocalowala go w policzek. Swiatla latarn na przeciwnym brzegu zawirowaly woczach inínnjera. Młoda, piekna dziewczyna' akazala się całkowicie ulegla...
Pónie
odeszła gdzieśn na chwile. Czekal pięé, dziesiéć mi nut, wreszcle zaniepokojony zaczal nawolywaé ja po imieniu, ale tylko echo mu odpowiadało. Wstał, nałoiyl marynar ke, chcial wyjać z kieszeni grzebien, $i$ wtedy stwierdzil brak portfela, w
siecy
zlotych.
siecy ${ }^{\text {zJotych. }}$ Gdyby nie byl po kilku
kieliskzach - nie po kilk kor Matuszewski - nie zglosilitor Matuszewski - nie zylosilby sie zapewne na milicje,
obawie przed dalszymi konsekwencjami. Byl jednak pijany,
weec zawladomil nas o tym na-
(DOKONCZENIE Z POPRZEDNIEGO NUMERU)
W poprzednim odcinku - opartym o. wspomnienia b. inspektora wydzialu kryminalnego MO ANTONIEGO MATUSZEWSKIEGO - pisalismy o sprytnych zlodziejaszkach. Dziś - 0 naiwnych kochankach.
pilotów \& kategorycznym żqda iem, by nie prrekraezaé bario to w rozmowie, $z$ przy jaciolka...
$\underset{\text { W }}{ } \mathrm{jednej}$ ze sal obserwujemy jeszcze pozorowany lot, a poż-
niej koleżanka z Olsztyna zabanied koleżanka z Olsztyna zaba-
wia sie w-zestrzeliwanle giego samolotu. Wreszcie jedziemy na plac éwiczeñ. Grupka w zielonych dresach wykonuje skomplikowane (dla nas laików) ewolucje na kofach potrojnych,
doskonalac odpornose organizmu na przyśpieszenie odśrodkowe oraz, na. lopingach (urzadzenie na wzor husutawki) - prayspieszenje kgtowe. Sprawnost lotnirium to dominuje przy przyjeciach do szkoly.
Siapi i hhfodny deszczyk, Coraz wieced postawionych kołnterzy. Rozgrzewamy sie, na, wiesć o
czekajacej nas sensacii:


## KATAPULTOWANIE!

Jest dwbich amatorów $\mathbf{z}$ trzeciego roku. Jeden 2 nich usadawia Przyjmuje postawe zasadnicza, tutów przyciegnięty do oparcia. Pada komenda: - Odpall $W 0$ czach chlopca widas niezdecydowanle. Trudno sie dziwik. Sam
skok stanowl nie lada przez̀cie, a tu na dodatek tylu gaKiow Kolega $z$ Gdańska przymierza się do roblenia zdjece. Zamiera-

## MILOSC

ZA 5 TYSIECY ZEOTYCH tango, "Polonil" orkiestra grala Z.*) postanowil zataniczye. -U wage jego zwrócila nieprzeciet nej urody dziewczyna, o blekitnych oczach i zlotych, jedwabistych włosach. Siedziala przy stoliku obok, w towarzystwie mlodego chłopca i wygladała na lat najwyzej osiemnascle.
rzeczywistosci,
przed dniami przekroczyla dopiero szesnasta wiosne iycia.
Włanysław Z. skłonil sie przed nia, proszac o jeden taniec. nie, a jej partner posłał nawet inzynierowi przyjazny usmiech. pawirowall ha parkiecie. -way puszyste whosy okrecily twarz momencie tak szezesliwy te zapamnial o zonle i dwóch dozapamnias orych synach.

- Pani narzeczony - zagadnal dziewczyne - nie będzie, zazdrosny?
- Alez to nie Jest mój narzeczony! - zaszczebiotała dzwięcz nym glosem. - To kuzyn, ktory taprosif mnje na lampke wl na... Może w takim razie wypijemy ja wspolnie? - zaproponowal. Siedze sam 1 bede uraOrkiestra przestala grae diewczyna $z$ chlopcem przesie nazywała ste Zofia C. on Waldemar K. Po chwili nadesz? jeszcze, Jakas kobjeta, ktora przedstawiono inżynierowi, jaZamówiono butelke wódki 1

Inspektor udal sie do resta uracji, gdzie szybko ustalił na znanej zreszta $z$ lekkich oby czajów. Niezwlocanie teえ̀ zatrzy mał fa 1 przesłuchal. Okazało sie, ze wynajmowała pokoj Zofil c. ${ }^{1}$ Waldemarowi K., którzy do Przemysla przyjechali „na go scinne wystepy". Ona - operu ac jezykiem pobswiatka "szla na wabia", on zbieral "zarobione" przez nia pieniadze. Co
ciekawsze, obydwoje pochodzili ciekawsze, obydwoje pochodzili $z$ inteligenckich rodzin, a ojclec Zofii piastowal nawet odpo wiedzialne stanowisko w Stalo
wej Woli wej Woli.
„Sassiadika" w obawie przed karq, natychmiast zdradzila, ze wszystiko byio wczesniej ukarto wane. Waldemar czekar na Zofie $w$ mieszkaniu, a przyniesio ne przez nia pieniadze, schowa do skarpelk $w$ bucie. Odzyska nie skradzionych 5 tysiecy, nie przysporzyło zatem wiekszyc rudnosci.
Ale inżynier Władysław $Z$ hetnie zrezygnowalby teraz z zglosil sie na milicje, proszac zatuszowanie sprawy. Blagat, by nie przekazywano jej do sadu, gdyz ma przeciez zone dwoch doroslych prawie synów. Jessli dowiedza się o te „przygodzie", straci rodzine...
Niestety, sprawie nadano juz bieg i epilog jej musial rozegrac re przed sadem. Wczesniej jedskawa $Z$. do swego gabinetu poleci1 mu, aby niezwlocznie udał sié do lekarza, gdyż 16 -letnia Zofia C., ${ }^{\text {dziewczę } 0 \text { aniel- }}$

## 

I przybyl nam nowy zespó podwórkowa kapela. Dziala ona przy Domu Kqitury Zolejarza. Inicjatorka zalożenia kapeli jest Janina Galikow ska (kierownik placówki). Ze LERSOW" Kazimierz Gali kowski (mąż p. Janiny), którym * przy okazjı pierw szego wysfepu - przeprowadzilismy blyskawiczny wy wiad.

- Jest Pan niezmordowany Czy jednak powstanie podwor kowej kapeli nie, oznacza końca "Rewelersốw"?

O nie. Jedno swoja dro-
drugie swoja. Rewelersi maja tradycję, w br. będzie my obchodzili 25 -lecie dzialalności, a kapelé stawia do piero plerwsze kroki

Pierwszy krok podobal sie. publicznosci, a mnie takpiosenki i trochę juz. zapo= mniane instrumenty, jak skrzypce, mandolina, akordeon? Nie żłłowano Wam-braw za "Tyrolskie tango" i "Pan-

- A tałzze 22 „Umówilem się $x$ nia na dziewlątą...
- Racja. Zapomnialem tym salagierze $z$ lat trzydziestych. Macie cos jeszcze w zanadrzu?
- Przygotowujemy
- A kto poza Panem who dzi w skład kapeli?
- Tadeusz Nemeczek, Zygmunt Sosnowski, Zbigniew Jarkiewicz, Edward Clignar, ski, Lucyná Pobledyńska, Antoni Kuczyfiski.
- A wracajac do jubileuszu "Ra tę okollcznośé przygotowujemy specjaing kongotowujemy specjaing konnym razem.

Rozmawial: zz
skiej urodzie, jest poważnie chora wenerycznie. Podobno w tym momencie wlosy inzyniera gwal townie bo

CYGANKA PRAWDE CI POWIE. Pociag do Lwowa odjeżdżal przemyskiej stacjl: Na peronie stal mgr Andrzej J., kierow nik wydziadu finansowego $w$ jed posyłal calusy zonle, udajacej sie na zagraniczne wczasy. Odwióz ja do Przemyśla i Jeszcze tego samego dnia miał powrocié do domu.
Kiedy ostatni wagon znik! w oddali, mgr Andrzej J. schowa chusteczke, otrzepal klapy marynarki, gleboko odetchnal i postanowil choé przez kilka godzin czuć sie kawalerem. Mial
teraz ochote na jakies towarzyteraz ochote na jakies towarzy-
stwo, gdyz zawsze to ránjej dzlalac wspolnie.
dzlalac wspolnie.
Już w dworcowej restauracj spastrzegl dwoch sympatycznie wygladających męzczyzn, ktorzy pill piwo. Zaproponowal im po jeszcze jednym kuflu. Nie odmówili..:
Okazalí siẹ milymi kompanami, chetnie shuzacymi swoim mi alkoholem. O nte gardzacy kierownikowi chodzilo

- Wskażcie, koledzy, jakis dobry lokal - powiedzial podochocony - Ja stawiam morze wodki, wy zalatwiacie piekne dziewczyny. Zgoda? "Po chwilj siedzieli iuž w restauracji i $\mathrm{mgr}^{+}$Andrzej J. za-
proponowial wolcie bruder-

zaitu. Okazalo sie de dwaj Weszi wreszcie do mosa
przyjaciele nazywaja sie: dwaj liks i Pawet. Nazwiska nie byly u istotne...
Pili wodke, jedli kolacje i rozgladali sie za dziewczetami, ale jadr na-zlose tego wieczoru nie
było w lokalu wolnych partnerek. Magister - kierownik nerek. Magister - kierownik zaczal sie juz niepokolé, lecz
kampani pocieszali go, ze „na kompani pocieszali go, ze, "na
pewno cos mu podrzuca". Pónniej Andrzej J. byl już bardzo pijany ...
Wreszcie orkiestra zagrala koncowy sygnal i trzeba bylo lokal opuszczac. Feliks zaproponowal wówczas mile spęazenie czasu u pewnych znajomych mu kobiet. W pijanym oku kierownika blysnela iskra nadziel. Weszli do ciemnego pokoju. To jeszcze kierownik pamietał. Przypominal sobie także, te tabiega do kobiecy dobiegal go kobiecy glos. Resza, niestets
Rano stwierdzil brak jakiegokolwiek towarzystwa oraz trzech na milicje ztych. Postanowil pojse
Inspektor Matuszewski zapytal Andrzeja J., czy potrafilby wskazać miejsce, w którym spędzil noc.

Gdy znale tli sie wookolicach meliny, w której nocowal stomiany wdowiec, inspektor od razu wiedzlal, kto mógl go podejmowac. Dalej więc prowadzil juz sam, obserwujac jedynie reakcje kierownika. Te
wydawał sie bue przerazony.

Weszli wreszcie do mieszka-
nia. Już ad progu nia. Już od progu uderzyl ich przykry zapach, a w czarne "poscieli" dostrzegli stara.Cyganke.
raj? Czy ten pan, byi tu wezoraj? - zapytal inspektor.
glosem. - Nawet spał ze mna glosem. - Nawet spal ze mna drzej J. - To chyba niemożli we! możliwe - zapewnil inspektor i zaczał kijem rozgrzebywać stare szmaty, wsród których spodziewał się znalezć skradzione pieniadze. Ale wtedy odezwała się Cyganka:

- Niech pan nie szuka. Cyganka prawdeci powie. Pleniadze zabral Felek, co go tu przyprowadzil. Mnie ten pan dal tylko. 300 zlotych, $2 a$ nasza Andrzej J. stal pobladly 1 ob lany zimnym potem. Widać bylo, że robi mu sie niedobrze 1 musi wyjsé z tej zarobaczonej, spędzil... noc milosci. Nie cheial już nawet czekać, az zatrzymany zostanje sprawca kradziezy, jego wezorajszy kompan. Poprosil tylko inspektora o pozyczenie mu pieniędzy na... p: wrotny bilet do domu.
Inspektor - człowiek ogrom hie wyrozumialy. ktory nie ta kie rzeczy widzial w zyciu oczywiście nie admówil...

JAN MISZCZAK
*) Wszystkie imiona 1 inicjaly


Fot. t. ZIEMBOLEWSKA Rys. E. KMIECIK

BERNARD WAPOWSEI (ur. ok

Po ukotezeniu szkoty praemyskie.
studiowal w latach $1493-1495$ Aka studiowal w latach 1493-1495 w Aka demii Krakowskiej. Nastepnie uda
sle do Whoch i na Uniwersytecie w sle do Whoch it na Uniwersytecie w
Bolonis ukonczyl prawo. Po studiach
 siusz Juliana Il i Leona X. W eza
sie pobytu na papieskim dworze zal mowat sie astronomia i astrologia.
$\mathbf{W} \mathbf{r}$. 1515 Bernard $z$ Wapowiec (Wa$\mathbf{W}$ r. $^{1515}$ Bernard $z$ Wapowiec (Wa-
powce wies stanowinca wlasnose jego rodu) powrocli do kica wraju in zo polskiej Wapowski zapisa ie jako panegirysta, historyk, astro log i geogral (kartograf). Napisal (po
lacinie) mowe lacinie) mowe - panegiryk do prod pod
Wystawiajacy
Orsza. jako pistoryk yciestwa
kontynuowa Orsza. Jako historyk Kontynuowal
dzieło Dlugosza spisal dzieje Zyg dzieto Dlugosza spisaf dzieje zyg-
munta 1 (14s0-1526), ktore zachowamynta we fragmentachi zostafy wy korzystane
Bielskiego.
W czasie pobytu we wloszech na W czasie pobytu we wloszech na-
wiazal przyjaż
$z$ Mikotajem Koper
 skal miano "ojea kartogralii pol-

## Vyaerem asernaraid Wapowskiego

 byly dwie mapy sztychowe, w drze-wie, wydane wis26 roku w Krako-
wie przez Floriana Unglera wie przez Floriana Unglera (pierw sza przedstawiala poludniowa i rod
kowa polske, Wegry, pólnocna czéc Kowa Polske, Wegry, polnocna czest
notwyspu Batkanskjego, mnaczna czés
Wielisiego Ksiestwa Litewskiego Wielikiego Ksiestwa Litewskiego
Chanatu, krymskiego oraz sktawek
Moskwy druga obejmowala najprawChanatu Krymskiego oraz sktawek
Moskw; druga obejmowala najpraw-
dopodobnie Pomorze, prusy, zmud Mopodobile Pomorze, Prusy, Zmudz,
dasciwa Litwe oraz Intlanty, pot-
wiasciel Whaściwa Litwe oraz inflanty, poi-
nocno-zachodnia ckese wielkiego
Księstwa moskiewskiego 1. prayB. Wapowssi wymutat in skal
 rowniez wydrukoway Ungler. Do
wszystkich swoich map wnios. wiele
nazw miejscowosci, wzbogacir
 nek sytuacyjny. Jego prace y bardzo powazny, wplyw na roz wsehodniej, zas Europie srodkowe polskich wykorzystywane byly przez
innych kartografow do polowy XVIII Wapowski, przez kcika lat przed mape Europy potnocnej. Czy je sal konceyt, nie wiadomo
Imie wybitnego uczonego otrzymal cach. Nazwisko tego jednego $z$ naj cach. Nazwisko tego jednego z naj-
wiekszych przedstawicieli nauki pol
skiej widnieje na tablicy pamiationo-
 obchodami
Krakowskipen

NTONI EUNYSZ


Scenariusz tego filmu osnuty zostal na motywach powiesci "Droga 2 Monachium" Mariana Reniaka-Struzyinskiego. Ksiqzka jest zapisem osobistych przezyc autora bytego oficera kontrwywiadu, ktoremu w latach plęcdziesiatych, w okresie najwiekszego nasilenia „zimnej wojny, udato ste przedostac nl teren szpiegowskief agentury w
Monachium $i$ rozszufrować przygotowana tnm akeje antyolsko
Przypominamy, ze Marian Reniak wspolpracowal już reżyserem Wcldemirem Podgórskim przy scenariuszu sensacyjnego filmu "Haslo Korn", a jego dorobek pisarski obsjmuje ponadto „Niebezpteczne sciež́ci" (adaptowane no erial telewizuiny przez Andrze iek stamtad"
Reżyser Podgórski wzbogacul akcje fulmu o autenryczne przeżycia innych ludzi 'bohaterow tych nee spotykatej winsnie akcji polst to kontrwuwiadu Glóvia postá Ryszard Czernik - to alter ego Mariana Reniaka. Twórcy filmu starali sie pokazad przede wszystkim doznania t reakcje psuchiczne czlowieka znajdujacego sie 4 stanie nieustannego napię ıa ; zagrozenta Dziatajac w obcym, wrogim srodowisku kontrwywi lowca jest zdany glównie na wlasne sily Musi koniecznie zmienic swa osobowoś, zapomnied kim byt przedtem. zapomnies o swojej przeszlości i nazwisku Wyrzeczenie sie dotychczasowej osobowosci z pewnościa pozostawia jakis flad $w$ psuchice bohatera 7 tn wià'snie starali się zaobserwowac autorzy fumu Role Ryszarda Czernika kreuje Zugmy
aktor Teatru Ludoweoo wo Nowej Hurle

## Zanim wybierzesz - pomyśl!

## NIE

 PRZYMUS, IECZ PRZYJEMNOSGW najbliższych tygodniach zapadna ostateczne decyzje co do losu ósmoklasistow. Wbrew pozorom nie jest to tyl ko prywatna sprawa ucznia i jego rodzicow. Wybierajac
przyszly zawod, nalezałoby przyszly zawod, nalezałoby ogolnospoleczny. Dlaczego?
Szkola ,w której mlody czlo wiek znajdzie sie przez przypadek niezmiernie rzadko rozbudza wim zainteresowania, przewaznie po jakims kacji, tracac bezpowrotnie rok lub więcej. Zly wybor to równiez ogromne straty dla państwa, gdyz loży ono na ksztalcenie, oczekujac w okrélonym terminie doplywu kwalifikowanych kadr do poszczegolnych galeqi gospodarki narodow

Wiadomo, ze polowe zycia spędzamy przy warsztacie pra cy. Z prawdziwa przyjemnoscia zabieramy sie do roboty wowczas, gay odpowiada nady z nieklamana pasja wypelniamy codzienne obowiazki. Z niechęcia traktujemy
robotę, którá wykonujemy, wewnętrznego przymusu, bo ostatecznie żyć trzeba, a więc praca jest niezbẹdna, chociaz tak piekielnie nas nuży.

Od czego zatem, od jakich predyspozycji psychicznych zalezy wrasciwy wybor zawodu? Na pytanie to odpowiada kierowniczka Poradni CELINA KUCABA.

Nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak ogromne znaczenie odgrywa stan zdrnwia. Nie beqdzie dobrym kienowcq ktos nieuważny, podobnie, jak dobrym zegarmistrzem nie zostanie czlowiek $z$ natury niedokladny, o uspo sobieniu "zywym jak srebro". Dase, nieprawidlowe widzenost, niepraurdowe wiaze-
skody do podjecia pracy $w$ niektórych zawodach zwiqzanych 'ze slużbq ruchu, tqeznosciq, elektronikq, chemiq, poligrajiq itp. Natomiast nadmierne pocenie sie rak moze narazic na szwank zycie ama
tora elektrycznosci. Nie mniej wasna role odorywaja zainteresowania. Pozñaje sie je po tym, ze .dziecko stara sie dowiady-
wać na biezaco wszustkiego, wấ na biezaco wszustkiego,
co dotyczy danej dziedzıny co dotyczy danej dziedziny
wiedzy. Niekiedy wachlarz zainteresowah jest nader szeroki, trudno je sprecyzować. W takich przypadkach $z$ pomoca przyjdzie wizyta w potadni, gdzie po badaniach testowych okaze sie w jakim ja sie zamitowania niezdecydowanego delikwenta.

O powodzeniu wo przyszled pracy decyduje również uzdolniente, Zuyklo sie mówić o zdolnokciach do przedmiotow scislych,' humanistycznych, plastycznych, technicznych. Ich rozwijaniu maja slużye fakultety lub sy np matematyczno-fizuczsy np. matematyczno-fizyczmanistyczne itp.

Uzdolnienia jednak múszq isć $w$ parze $z$ takimi cechami charakteru jak: wytrwalosé, systematycznosć, dokladnosic. Zdarza siẹ bowiem, ze woybitni nawet znawcy przedmiotu zostajq miernymi pracownikami, bo zbyt zawierzyli swoјети talentowi, nie troszczqc się o jego rozwijanie. I na odwrót - ludzie mniej blyskotlitwi, lecz odznaczajqcy siẹ chęciq do pracy i poswięcajqcy jej caloksztalt swoich zain teresowań osiqgaja dobre wy. nitri

Wyróżniliśmy trzy podstawowe warunki, które winien wziać pod uwage młody człowiek zastanawlajacy siee nad wyborem najodpowiedniejszego kierunku dạlszego kształcenia. Zanim podejmiesz decyzje, zastanów się czy posiadane uzdolnienia, cechy charakteru il inne wlaściwości psycho-fizyczne daja ci gwarancje udanego wyboru.
Jesli TAK, to w przyszlosci znajdziesz w pracy zadowolenie 1 przyjemnose. Jesli NIE - trzeba szukać nadal i to najtepiej z pomoca Poraḍni Wychowawczo-Zawodowej.


31 marca br powstania oddziala PZE, W-
Premyskim Domu Kultury odbe-
drie rie ${ }^{1}$ Przemyske Olimpiada dzial mied wzyscy, którzy wiade opai kresie co najmniej siedmik, dwuziestu lub dwudziestuosimiu lek-
 można nabye w, Domu Ksiažki"
pray ul. Tysiaciecia pray ul. Tysiaclecia). Dla zwy clez-
cow poszczegolnych stopni wwa-
jemniczenia cyine nagrody ufundowane przy
wspólpracy esperantystów
 Pegry (sierpień).



- XVIII Ogolnopolski Kongres

Esperantystow odbedzle sie witm
roku $w$ Sopocie (24-26 IV). Obra-
y toczye sie beda w komisjach organizacy jnej, nauczania, infor
macji, kuitury, mlodziežy, tury
 PZE. $W$ programie kongresu prae-
widziano m. in.' zwiedzanie rozwidziano $m$. in. zwiedzanie roz-
szerzonej wystawy Muzeum Espe ranckiego, znajdujacego sie od
kilku lat w sopocle, pokaz filmow esperanckich,
encle, pokaz filmbw
uczestnikow, wystepy artystyczne itp.
daje Od 1959 r. Polskie Radio na audycje w jezyku esperanto: o
godz. 6 na falach 41, 49 i 200 m 1o godz, 16.30 na falach $31,41 \mathrm{~m}$
poza Warszawa, w jezyku espe
ranto nadaja swe programy ra diostacje: Natal, Rzym, Sofia, Rio
de Janeiro. Brno, Valencja, Wie-
deñ Sabadell

- 59 㨁wlatowy Kongres Espe rantystów odbędzie sie w przysz ym roku w Famburgu. HG
- 

ivformuијепиу \& ODPOWIADAMY

## PODOFICERSKIE

 SZKOEY ZAWODOWEJest fth 17, ksztalca w zakresie bardzo różnych specjalności.
trwa 2 lata. Do szk6 podoficerskich przyjmowani sa absolwenci zasadniczych szkól zawodowych i szkol przysposobienia rolniczego.
Informujemy, że termin skladania podan (za pośrednictwem go, względnie dowbdztwa jednostki, jeżeli kandydat odbywa slużbe wojskowa) - uplywa 30 czerwca. Do podania należy dołaczyé dokumenty osobiste, po-
twierdzajace wykształcenle, stan cywilny, obywatelstwo polskie, wymagany wiek oraz odpowied-
nie wartości moralne I politycz
ne kandydata.

- Dla orientaji.- podajemy,
istnieja nastepujace podoficer skie szkoly zawodowe: wojsk ladowych, łaczności, chemicznych. inżynieryjnych, kolejowych i drogowych, rakietowych, radiotechnicznych, lotniczych, marynicza, a także sluċby wewnętrz nej, samochodowej, uzbrojenia, kwatermistrzowskich, inżynie-ryjno-budowlanych oraz ksztalcace operatorow mjechanikow cowników wojskowej służby zdrowia.


## Z WIZYTA W DOMU S PECJALNYM



100-letnia Maria Sliwiak, 96- letnia Katarzyna Kalinowska i 92-letnia Karolina Krupionka oraz ich młodsze koleżanki z Państwowego Domu Fpecjalnego przy ul. Jasińskiego (zdjeccie $z$ lewej) przeżyly ostatnio miłe chwile dzięki pamięci i dobrym sercom uczniów Osrodk Wychowawczego Dzieci Gluchych. Oni to obdarowali je laurkami, a najstarsze - wiazan kami kwiatow

Ezy waruszenia wycisnąl staruszkom ten chloplec - Marceli Leżuch (zdjẹcie z prawej) a pomogła mu w tym harmonia, na któ*ej gral popularne przed dzlesiatkami lat melodie. Z koncertu, przeznaczonego wlaściwie dla kobiet, skorzystalif r'wnież mężczyźni przebywajacy w Domu Specjalnym. Mlody muzyk spełnial chętnie takze ich życzenia.

Fot. Z. ZIEMBOLEWSKA


Gdybu Pañstwowy Monopol Spirytusowy przyznawal odznaczenia dla swoich wyróż nagrode takd otrzymatby be wqtpienia Karal T. (nie liczac oczywiscie kilku innych osób znanych mi przynajmriej z stuchu). Doszedt on do takie perfekcji, że bywal pijany Srednio dwa razy dztennie przed obiadem $i$ przed kola cja.

Pewnego dnia alkohol tak bardzo mu zaszkodzil, że po stanowit sieq ozenic. Wybran kq byw. Genowea P., kobieta prawne która także za koỉnier nié wylewala.

## ODWIEDZINY U KRL WNEJ

Poczqtkowo życie ich plynẹto harmonijnie, $z$ malymi tylko dysonansami, gdy zapio plenięazy na brako wać coraz częSciej, gdyż Kıà rol T. nigdzie nie pracowat, ona zas byta sprzqtaczkq w pewnej instytucje, skqd jq wkrótce, z przyczyn oczywistych, zwolniono. Sytuacja nie byla więc wesola...
Ostatniq nadziejq miala być krewra Genowefy, samotnie mienstwo T. postanowizo wiec cioteczke odwiedzic

[^0] mowala maly pokoik z kuch-
niq. Pewnego dnia otrzymata Hist, w ktơrym Genowefa życzyla jej wiele zdrowia, proszac jednocześnie o pożyczke $w$ kwocie 1000 zlotych, gdyż ,wyszlam cioteczko, za maż i potrzebuje troche pie-
Starsza pani, która każdego miesigca odkladala po pare siadala pewne oszczędności na czarna godzine". Nie bylo tego dużo, ot tylè, aby u kresu żywota nie bye zaanq na taske opieki spotecznej.

W kilka dni po otrzymaniu istu zjawili siẹ u niej Genowefa Karol T. Cioteczstwa, wzruszyla sie odwiedzinami i pożyczyla tysiqc zkotuch. Malżeństwo T. slicznie jej podziękowalo, Karol przyniost nawet jednego kwiatka $i$ duie butelkt „czysteja'. Cioeczka przyootowala kolacyjke i wieczór zapowiadal siẹ ieále.
Po kilku kolejkach Genowe a i Karol byli już adobrzy" i Katarzyna zaczęa siẹ nie-
pokoic. Uslyszala bowiem carczemne wyrazy, które ${ }^{2}$ ust pannymiodej plynẹ. ty tak gladko, jak piekkny wierszyk, zaś Karol w niczym jej nie ustępowat, a nawet ra przewyzszal, choc nieznacznie. Coraz bardaczela kerecié ie po mieszkaniu, dajac oos sie po mieszkaniu, dajqc oo os
ciom do zrozumienia, ze póżno już $i$ czas najoyzzszy zalconczyć wizyte. Ale oni mieli jeszcze do opróżnienia drugq butelke...
W pewnym momencie, malżonkowie poszeptali coś na icho i po chwili Karol zaproponowak:

- Cioteczica pożyczy jeszcze ,patyka", czuli tysiac zloych, a my oddamy to lacz-

Staruszka nie wurażata jed nak ochoty, gdyż $x$ minuty na uczciwosé swych gosci.

- Cioteczka pożyczy jeszcze jedno ,kótco" - powtosami Karol - bo jak nie, to Katarzyna widzac na co sie
zainosi, żwawo podreptala w kierunku drzwi wyjściowych chcqc prosic o pomoc sqsia dow. Ale wtedy Genawefa żyla starusze roop zat Ka rol przytrzumas ja rok zo szyje aby nie mogta krzyczeć. momencie (na szczescie!) rozleg! sie dzwonek. Napastnicy cofnęli się w poplochu, zas przerazona staruszka zaczęta glośno wolac - pomoc. Wtedy drzwi otwo rzyly sie gwaltownie ido mie szkania wpadt sasiad $z$ parte ru (Jest taka piosenka: „Jak dobrze mieć sqsiada.."),
Karol chcial chwycié leżqcy na stole noz, ale nim zolosal busza potéżny cios $i$ upadz no kysesio.
W chwoile później zaalarmo wani krzykami sqsiedzi zawiadomili milicje. Katarzyne przewieztono do szpitala, zas malżetiskq parg na komende. Staruszka juz pourócila do domu - Genowefa i Karo jesacze dlugo nie...

JAN M.

## * WARSZAWA

 9.55); "Taryfa nocna" - fab. franc. Punktem wy ficia calego szeregu wydarzen $w$ tym kryminainym fillie jest smiert taksowkarza




 bota 16.40 ).

PROGRAMY ROZRYWKOWWE: Ekspress nr ${ }^{\text {22 }}$ (C2wartek, 22.15);


 (czwartek 21.40).
Sport: Sprawozdawczy magazyn sportowy: Druzynowe mi-
STRZOSTWA POLSKI 12.05).

## TV LWÓW



## USC

## urodzenia

Premyslaw Pawlak, Elibileta
Kalawska Kalawska, Artur Pelczarski, Mall gorzata Jâema, Beata Geran
Ireneusz Kaminski Iwona
Ziem


na Zurawska, Marligz Tomaszewsili, Pawel Slek, Rafat Gerula,
Katarzyna Antoszak, Dariusz Tesluby


## KINA

## baetrik

21-25 Pojedynek rewolwerowcow granica
${ }_{22-}^{21-} \quad$ Anatomia milosisi (pol. 1.16 )
 27- $\quad$ Szkiana kula (pol. 1. 14) kosnios

Walke. O Rzym (pan. rum

1. 14) 

Jestem niewlernym mezed
franc. 1. 8 ,
Ten oikrutny nikczemny Ten oikrutny

chionok poo. 1. 16). USA $24-$| chi |
| :---: |
| Kon |
| , |
| 14 |

${ }_{21}$ olimpla
2. Curwoki li. 10) ${ }^{\text {plaszek }}$ (pan. 22 Adalen ${ }^{2} 11$ (pan. szwedz rom
${ }_{21-}^{\text {ROMA }}{\underset{\text { snwazja }}{\text { jap. L. }} \text { in) }}_{\text {potworow (pan }}$ Polna" zwyciężyła Irena Fąfrowicz, zdobywczyni brazowego medalu na Mistrzostwach Polski w strzelaniu z broni pneumaycznej.
Dwa kolejne miejsca zajeli pilkarze: Adam Rudy i Marian Za
loga.


IRENA FAFROWICZ
O
Ze sportu

## szkolnego

Mistrzowie
Przemyśla
w koszykówce
Wydzial Oswiaty Prezydium RN, MKKFiT oraz KKS „Czu Przemyśla szkól podstawowych w koszykówce. Wśród chlop 6 W sukces odnlosla SP nr 11, przed SP nr 15. i SP nr 3, zas wsrod ${ }_{\text {zyta }} \mathrm{dzi}_{\mathrm{nr}} \mathrm{i}$.

Najlepszymi strzelcami zawoow okazali się: Manda Dukielak 2 ..trójki" (25 pkt.) orąz Jeryy Jablecki $z$,"jedenastki" (113 pkt).


Pamiqtkowe zdjęcie sportowców i dzialaczy (pierwszy z prawej dyrektor zakladu ,,Mera-Polna" Zbign Fot. JAN wojtowicz

## Z życia PTTK

## Polskie Towarzystwo Tury

 Polske Towarzystwo Tury nia wodociagowe, park i zamel - Krajoznawcze przygo- siedle mieszkanlowe przy ul. la zorganizowanej turystyki Pstrowskiego.$$
\begin{aligned}
& \text { cla zarganizowanej turystyki. } \\
& \text { Przy, przemyskim oddziale po- }
\end{aligned}
$$ wstat specjalny komitet, który wspolnie z MKKFIT przygotowuje bogaty i interesujacy program

25 marca odbędzie się zjazd sprawozdawczy Oddziału PTTK, podczas iftbrego ombwione zostana dotychczasowe poczynania 1 zamierzenia na przyszłosć.

Kontynuowany jest cykl nie zielnych przechadzek, w któ acziowie I LO, ktorzy zWy rych - przypominamy - moga joznawczej, reprezentowali Prze brac udzial wszyṣcy chetni. mysl w rozgrywkach III etapu Miejscem zbiorki sà podcienia w Rzeszowie i zdobyli piate w Rynku (godz. 11). Do tej po- miejsce

Komisja krajoznawcza Oddziału PTTK przygotowuje sze reg odczytow poswiecconych waznym rocznicom. $Z$ okazj 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, prelekcje o patriotye mie wielkriego uczonego, wygłosil mgr J. Fijalkiewicz, kwietnia adbedrie sie natomiast prelekcja T. Dobrowolskiego pt "Twbrcy rodzimego krajoznaw "4wa'

## Kolegium Karze...

Roman i Adam Buksowle (synowie 2000 zy Janowi Zenonowi Zychow
 czenie przydrozney skarpy i rowu wa, ur , wo losic r.); obaj obwinten
ukarani zostali przez Kolegium do zaklocali spokij publiczny (zorszac ukarani zostali przez Kolegium io zaklocali spokoj publiczny (gorszaca
Spraw wykroczent przy Prezydium awantura w staple nietrzezwym) MRN grzywnami po 1000 ze. Kole: Liceum Ogolnoksztakacym dia Pra
glum wymlerzylo rowniez griywny: cujacych w Przemyklu.

## OGOOSZENIA

KATARZYNA CZORNIAK zgubila legitymacje nr 3666 wydana przez MPK w Przemyslu. G-34/1.

KURSY hotelarsko-gastronomiczne dla osób prowadzacych uslugi turystyczne 2 podnik", czeladnicze i "mistrzowskie we wszystkich zawodach organizuje ZDZ。 Osrodek Szkolenia w Przemyélu. ul. Kazimi rrza Wielriego tel. 26-71. K-831/2.

## Pomocy znikad...

## Telefoniczny monolor naszeoo Czvtelnika:

## , ${ }^{\prime}-$ Co robić? Mieszkam $w$ jednym z bloków przy ul. Walki Mlo

 dych, wybudowanyoh kiedys przez Zaklady Plyi Piĺsniowych i prze kazanych potem MZBM. Zepsula mi sie kuchenka gazowa (s nie zna nych mi przyczyn ulatnia sie gaz). Zwrócilem sieq wiẹc do mojej takowym i poradzono prosić o pomoc w ZPP. Tu też nikt nic nie takowym poradzié... zaczatem szukaç ludzi znajacyeh się na rzeezy w MPGK - na próno. Uslyszalem tylko: - Gdyby chodzilo o gaz butii - prosze bardzo:Tlecrnia Tarnowskich Zakladów Gazownictwa zgodzila się na udzielenie pomocy w klopocie popriez zamkniẹcie doplywu gazu: - Io mokemy zrobić, ale naprawić kuchenke? Niestety... - uslyszatem Takie rozwlazanie sprawy nie odpowi mi, gdyz w mojej rodzinie jest male dziecko, które musi się kapać, dia którego trzeba gotow: podgrzewaí mieko.

Ce wieq mam robić?"
Tak szczerze mowiac - nie wiemy. Liczymy na to, że po opubliko waniu powytazego znajdzie się ktos, kto odpowie na rozpaczliwe pytanie Czytelnika. Autorytatywnie

## Nocne dyziury aptel

21-24 III - Apteka Spoteczna nr 64 (ul. Grunwaldzka)


Fot. ARCHIWUM

## Newiehnuisí KIRICOI

Londytsk1 gabinet figur woskowych Madame Tussaud, stara sie odzwierciedlać gusta puOlicznosci. Ostatnio znikneta stamtad figura ulubionego pikkarza Besta, ktorego miejsce zaamsterdamskiego klubu "Ajax" Best camskiego klubu "Ajaw wal kibicow pitkarskich, natomiast popularnosé Cruifa szybko rośnie, ponieważ dzieki grze tego prakomitego zawodnika "Ajax" wielokrotnie odniósł družynami. nad silniejszymi
(a)

## hRYZYS

 MARTRENSKIJeden Jedyny raz Daniel Daly to 21 lat temu. Raz też zawióz ja na wakacje do krewnych. Przez 32 lata małżeństwa, nigdy nie zwrócil sie do njej ,kochanie", ani nawet po imieniu. Pani Daly jak nazywal ja mąż, uzyskala ostatnio w Londynie rozw6d $z$ powodu "bezsensownego zachowania" malżonka. Ona ma lat 68, on 69.
(a)

## STHUSI ŻHLAIEK pacjevta

Pogarszajace sie samopoczucie skioniło dewnego mieszkańca sudańskiego miasta Szere, do rza. Ten nakazal natychmiastowa operacje, w czasie której wy dobyto $z$ jamy brzusznej pacjenta nożyce chirurgiczine, Spoczywaly tam od 15 lat, kiedy to roztargniony chirurg zapomnial o nich zabiegu.
(a)

## ROK KOPERNIKOWSKI 1973



## marzec



## InIbNIAY

## (wytnij i zachowaj)






 Whas VI. Witostawy ${ }^{4} 1 \mathrm{III}$. Wirgtiusza 7 XI . Wiady-
 14 XI. Wodzalawa. 5 IX.• Wojciecha 23 IV. Wojstawa

- Szefie, o której zakonczymy dzis prace?? Rys. E. KMIECIK
 Poziomo in gra w karty, odmiana pikiety, 4) np. Fivansowe, cy-
wilne, 7 ) gatunek wierzy, 8) Rugia, 10, trofeum wofownilow inWilanskich, 12) publiczne wykpnanie utworow muzycznycta, 13) na drzewny torbacz qustrellijski (ntedzwiadek); 15) miasto w, pin. Fran cji, 17) doskonaly zegarek szwajcarski, 20) W ponczoszze, 23 ) wyrazaenie, zwrot, 24 ) miasto
pierwszy teglarz, 27) zalotnik. 28) kabotyn.
Pionowo: 1) plosenkarka polska, 2) zasiona na twarz, za pnacze 4) sprzedawca rzeczy kradzionych, 6) radzina wloskich lutnikow,
kopla tekstu, 9) teren ewiczen wojskowych 11) oryginalne dzieto modystki, 14) pierwiastek chemiczny, 16) kwiat polny, 17) bojazti lek, 18 ) material ubraniowy, 19) motyw dekoracyjny w fornie
splotu lisci, 20) pozioma belka wiqżqca sorne konce alupow, 21)
 Termin nadsylanía rozwigzầ - dwa tygodníe. Prawidlowe roz



## ROZWIAZANIE ERZYZOWKI Z NR (13)

Pomiomo: gawot, peiter, Abo-opium, sezai, poit, molo, Urfa, Nan Pokiono: 'gros, timponada,, postument, rano, -1kona, zefir, staz. Nagrode autogika otrayinuje: Zygmiunt Saklarski (Sporne). Droxdowska z Przemystla i zorla Otebockà z Dublecka.







[^0]:    75-letnia Katarzyna W. zaj

