PROLETÁRI VŠETKY̌CH KRAJIN, SPOITE SA!

## Streda, 26. novembra 1952 <br> 2 Kc̆s <br> Roc̆ník XXXII. - Císlo 286

Vdnešnomčisle.
Proces s vedením protistátneho sprisahaneckého centra na cele s Rudolom Slánským

## BEZZASADOVOSŤ A OBOJŽIVELNOSŤ -

 CESTA K NAJŤAZ̆ŠÍM ZLOCINOMKed' súdruh Staliz VKS(b) charakterizoval zločinecké trockisticke bandy, povedal:
,Tieto bielogvardejske cervy budly, že pánom sovietskej krajin je sovietsky Yud, kým pảni ryko
vovci, bucharinovci, zinovievovci kamenevovci sú len dočasne v služ bách ştátu, ktorỳ ich môže kedy kol'vek vykopnút' zo svojich kan
celárii ako nepotrebnú haraburdu. Tieto slová sa plne vzt'ahujú ina tlupu najš̆pinavejších a zàkerných Zločincov typu Slánského a spol.
kiori sa prave zodpoveda ktori sa prave zodpoveda ú pred
Statnym súdom v Prahe. Je to tak preto, že aj slánskovcı nema'i, nik-
dy nič spoločnêto s robcinicko dy nič spoločného s robcitnickou triedou a precujúcim Fudom. Mohl
ohrožovat' zivo'ne zaumy nášho rudu preto, že sa maskovali legitimáciou komunistickej strany, lebo vedeli, s akou láskou a dôverou sa bost' však spočívala v tom, že na priek široko rozvetvenej siete zlo inných dobrodruhov a kariénsto $\checkmark$ kucovych postaveniach strannic rátu, preden len ostali hístkou Yudu cudzich
lov.
Slánskovei nemohli už po odhale ni zločinnej fašistickej tváre troc kistov vystupovat' pred lud so svo askovali komunistickyou a preto No nielen to. Nemohli si zelat an styk $s$ masami, sabotovali masovo politickú prícera a celá ich ,strannic trativno-diktátorských metódach Mohli sa spoltehat iba na svoje po cie v strannickom, statnom a hos mohly byt' dost sile ké Zo vóréasno však najviac obávali členskýc mas strany a Yudu, lebo len čo sa lostali do styku s masami, narazaza oresadzovani svojich plánov.
Ked trockisti boli ideologicky p Razi bolsevickou stranou a stra fiede premenili sa na bertisado kariéristickú khku politickỷch pododnikov, na bandu politickych po-
kych výzvedny̌ch orgánov záskod-
al o život milovaného vodcu cujucich súdruha Gottwalda.
Ich pokrvná spätost's burvó ktorej pracujúci rud bol iba pro striedkom pre hrabanie bezprac
ných ziskov a pre politické spehún yych ziskov a pre politicke spehú
stvo, nedovolila slanskovcom srás s ludom a s jeho záujmami, úprim ne si osvojit' a precitit ideologi
robotnickej triedy - marxizmus-le ninizmus. Odtia' ich povýseneck postoj $k$ Yudu, $k$ robotníckej triede jej synom.
Ved' si len bliž̌̌ie pozrime hlavkého centra na čele so Slánskỳm. Kto sú títo Yudia? Zo štrnástich hlavných zločincov iba dvaja su je vojnový ziočinec, vrah Jozef Frank, druhý je kolaborant Karel ziskat' pre svoje zverské ciele edného nekompromitovaného člo veka robotnickeho pôvodu.
Zo štrnástich arcizločincov sú iba
traja českej a slovenskej nán traja ceskej a slovenskej národnos
ti. Akí sú to vssak Cesi
Frank a Sváb? A aký je to Slovák Clementis? Všetci traja majú národnost iba pre vyplnenie rubriky v dotaz
nikoch, lebo ich buržázny nacion izmus viedol prirodzenou a kratkou cestou k spolčeniu sa s bezná rodnými kozmopolitmi a sior ${ }^{\text {cielut }}$ ktorỳ v ich očiach stor $k$ cielu, ktory $v$ ich očiach stoj_ ys
sie ako nârodnost:: $k$ restaurá kapitalizmu a $k$ osnovaniu novéh
 imperialistickej vojny proti Soviet-
skemu sväzu a krajinám Yudove skemu svazu a krajinam
velníctvo, zlocinná povaha, ov, ná sluhom kapitálu, to bola zakladna,
na ktorej sa spolčili k svojim nlona $k$ torej sa spo
cinnym cielom.
Nesmierna miera zločinov, ohavnà podiost, $s$ ktorou ich uskutočňova na našom Yude, ich Pudožrutske ciedom, to sú priciciny, ktoré im nedo volia, aby sa odvážili pred tvárou udu niěo zo svojich zločinov oblebo boli bezzásadovy̌ym agentmi ktoréhokoIvek nepriatela násho Iu, bez ohradu na to, pod akym

Prezident republiky Klement Gottwald prijal delegáciu predstavitelov sovietskej kultúry

Praha, 25. novembra (čTK) - Prezident renu-
Sliky Klement Gotwald prial v utorok 25. novembra v predpoluañajisich hodinách deleǵáciu Všesvàzove
 rocía Velkej oktoborovej socialistickei revolúcie a Mesiacd ceskoslovensko sovietskeho priatel'stva. delegáii boli: laureát Stainovel ceny, poslanec
Najuyssieho sovietu RSFSR B. N. Polevoi doktor poínohospodarskych vied, laureát Stalinoveí ceny S , 1. Isaiev, kandidaat fillologickych vied, vedúci katedry ruského jazyka a literatury Akadémie spoločenskǰch
vied pri
ustrednom
výbore vied pri ústrednom víbore Komunistickej strany
Sovietskeho sväzu A. S. Miasnikov a narodnv umele

SSSR, laureát Stalinovai ceny M. I. Cariov. Deleéáspinomocnenec Vssesväzovei spoločnosti pre kultúrne styky s cudzinou Z. K. Novgorodov. členovia delegácie informovali prezidenta republi-
ky o skúsenostiach. ktoré ziskali za svoiho pobytu ky o skúsenostiach. ktoré ziskali za svoiho pobytu
v ČSR. Prezident republiky sotrval s delegáciou v dhš̆om srdečnom rozhovore o dalšej ceste čes-koslovensko-sovietskych kultürnych stykov.

Toho istého dŭa prijial delegáciu tiež minister škol-
stva, vied a umeni akademik Zdenêk Neiedly̆ kitory stva, vied a umeni akademik Zdeněk
sa s jej clenmi srdečne porozprával.

Najtvrdší trest špiónom, sabotérom a vrahom, ktorí kupčili so slobodou a nezávislosfou nášho ludu

Bratis lava (PA) - Už̆ takmer ty̌žden̆ prebieha
pred senatom Statneho sudu $v$ Prahe proces proti pred senatom Statneho súdu $v$ Prahe proces proti
nainodleisim zlocincom, aki kedy pred súdnym tri-
bunálom $v$ nasiej kraijine stáli, proti cilenom sprisahabunálom v našej krajine stáli, proti členom sprisaha-
neckêho centra na čele s Rudolfom Slánským. Záujem sirokých vrstiev pracuiúcich o tento proces neustále stúpa. Denne so vzrušenim a nevýslovným odporom voci zradcom sledujúz tlače i rozhlasu cy-
nické vŷpovede dalsisich a d'alsích obžalovanỳch, ktor sa vzájomne us

Slanskym a spol. je poučenín pre celu našu stranu Rož ňava (PA) - Rož̌̌avski nári žiadali síce železnú disciplỉnu záškodnikov zašantročovala to, čo
banici-komunisti v Mária bani sišli sa $v$ týchto dñoch Ma mimariadnu clenskú schôdzu, na ktorej prerokovali návrh nových stanov KSC ktoré im umožnia ešte lepsie pra
-ovat $y$ a'skusi - 2 pricilad sútrua Kovaćcik poukâzaal na celkom n
dostatočné rozvianie kritiky bakritiky, čo nijako nesúhlasís ná vrhom nových stanov. Svoj diskus ný prispevok ilustroval konkretnym
prikladom zo Slavca, kde kritizu júci členovia boli zahriaknuti predsedom organizacie este aj na za-

$$
\begin{aligned}
& \text { sedom organizacie este aj na za- } \\
& \text { ciatku to to roku. Vedúci funkcio- }
\end{aligned}
$$

 ciplinu izznavali. Viedio a muselo
to viest' konečne k tomu, že 'MO KSS y Slavci nebola dostatočne stavala sa takou, akỳmi cheet urobit Slánsky všetky organizácie strany.
Na mi
Na miriadnej členskej schôdzi rokovali sudruhovia aj o procese čele so Slánským. Rozhorčenie súdruhov vyvrcholilo vtedy, ked' hovorili o tom, ako banda zlocinných

Ostravsko chceli vrátit zpät do rúk Rothschildovcov a Guttmannoveov

## (čTK) 

 olúcii zoluciihovori:
rode, zo sabotáži, špiónstva, z priameí účasti na
snahăch imperialistov zvrátit' vývoj v našej krajine zpät ku kapitalizmu, pripravit' nové krviprelievanie, tretiu svetovú voinu. Desa't'tisice pracquisk v protestných rezoluciach a telegramoch spontánne vyslo-
vujú svoiu vôlu: naitvrdśí trest vuju svoju volu: naitvrasi trest, zradcom! Trest,
ktory bude výstrahou všetkỳm, ktori by sa vakomkolvek žolde snažili opät' sputnat' náš rud do kapitalistických okov. júcich Československa. Súdruhovia ziadali pre týchto zaískodnikov čo cinných víyrest. Na adresu zlo$\checkmark$ Mária bani po splinent pianu zuý. seným úsilim za vyt'ažehie čo naj-
viac železnej rudy, aby takto jadrili, ako majú stronu radi vymilujú predsedu ntranu radi a ako druha Gottwalda, ktorého Slannský chcel tak podlo odstránit' s čela strany a vydat' republiku na pospas západným imperialistom

> Navzdory zradcom!
> (PA) - Pracovníci STS v Hur-
banove V rezolúcii, zaslanej senábanove - rezocounici, zastanej sená-
tu státneho súdu k procesus s bandou sprisahancov na čele so Slán-
ským piśu: „Nedovolime nijakỳm zradcom robotníckej triedy a roz-

## Najturdši trest špiónom a sabotérom, ktorí kupïli so slobodou a nezávislosiou nášho ludu

Prudšie nenávidief nepriatela - vrúcnejšie milovat rodnú stranu Zloduchovia, keby sa aspoń boli hromadní vrahovia nemajú iný mo- točnejejsi fudia cittili sa ochromen kajali pred súdom, keby sa bolij roz- zog ako oni: Slánsky, Geminder plakali, horeli hanbou, keby aspon Frejka, Clementis a ostati prejavili ruasky, hoci zvphly cit azda by tisicky poslucháãov rozhla-
su, ktori počuvaiú pri prijímacoch
 omrrä̈enie, zhrozenie, Ale nié ta-
kehio nepocut, nevycitit, nić takè ho ani len domȳ̆lat' sa nedá 2 vy povedi zlosynov. Zradcovia vypovedajú o najohavneijej zrade,
zrade viasti, pracuiuceho rudu, zrade $v$ vasti, pracuuceno
o buducenosti nairoda cynicky, ta hostajine, neciteine, kaviaresskym intelektualskym tonom, nestyda tým tonom prostitutok, ktorỳm preaajnost, nie viastheno tela, alo
predainost'
najsvatejsich principo a ideeilov stala sa beĩnỳm zamestnaním.
Nacisticki vrahovia, hromadn vrahovia, sadisti zadili sa nam pri lis hrozni, zurateni, 2 novadinl
Slanskky, Frejka, Geminder, Cle mentis sú ludia bez citu, ako počitacie stroje rozumovi, mechanick netudski, $V$ znasobenos. miere ne
fucskesisi, nez̃ aki boli vsetci dote rajisi nepriatelia nasho tucuu. naşe vasti, budiconosti nésho rudu. To to sú Pudia, ktori nikde nepatria,
toto sui zradcovia bez vlasti. Tote sù zradcovia nielen robotnícke triedy, rudu, to sú zradcovia idei Srdce nemali, cit nemali, nemal vlasti.
Zdá sa, že náš rud v celỳch svo jich dejinách nestretol sa s taky̌m,
dokonale mozgovym, racionalistic kým, ratinovany̆m nepriaterom, akỳmi sü Slansky, Geminder, Cle mentis. To sú novi nepriatelie, ato
movim zbraniam primerani. To su fiepriatelia, v pomere ku vssetky̆ doterajisim najhrozneejsi. Tito ne priatelia maju iba mozog a ich mo
zos nicivostou ponáko sa zog nièivostou ponásia sa na ato movú bombu atoméikov hromadne ${ }_{c}^{\text {ha, }}$ nie ja

## Urýchlene nahradíme škody, napáchané špiónmi a zradcami

z týchto pricicin človeka mrazi dia sa zhrozili, cuduujuiu sa parekvapeni: Je to možné? Ked sme po
znali taky̌chto nepriatelov, na vse. tkǰh onstaty th hobudeme dost pripraveni. Taky istýy nepriater vražd
na Korei. Taky isty nepriater pria Korei. Taky isty nepriater pri-
pravaje tretiu svetoví vojnu. Tei nepriater zosalee žiadostivostou po svetoviade a jeh mozoo obulude
pracuje, bluzzi, posadnuty manion pracuje, bliuzni, posadnuty maniou,
ovláduut vsetko a znicitit vétko, čo oviaunut vsetko a znicit v setko, col
neoviánem. Tento nepriatel prit vlastniil sim protindarodnu kormopolii
ticku metóau, rozviedol- ju a zdo lickú metodu, rozviedol- ju a zdo
konali. V mene strany - proti
and
 trhania tela" - proti strane! Ne priateska metoaa protistranticke kisticko-bucharinovskych a titov
skỳch metód až $k$ metódam Slan sketo. Kdesi v zakladoch ty̌heht metód je eburzoazny anàrchizmu
kozmopolitizmus, sionizmus a bur Loizny nacional
Treba pochopit cier tohto nepria-
Tra, ktorêho
dokonale stelesriu a, ktoreno dokonale stelesnuje Slánsky vo vo vitri, zulcity sions bijäcky trockista, chytrácky, per tidne utajený pod plástikom mar
xistu. Ale treba pochopit it metód jeho. boia ireba spochonsit' i metód ima pokiar ide o jeho pôsobnost
sudruh Gottwald dokonale ho vy stihol primerom $z$ tudovej rozpráv Ky: Zaba na prameni. Tam, kde po sobi nepriatel Slánskéno typu, pro-
tinárodného koommopolitu, tam lienovia strany $i$ ostat thi ocitil v zzacarovanom kruhu zii pretvarky, tam sa praive esto točni ru-
dia dostavaii do rozito dia dostavali do rozit to prive

zakliati. Tam sa im nic nedaril tam vsetko vychodilo naopak. . Tan nastãalo akési pomätenie $v$ naj
zaklladneisich veciach zivota. Tan poezia nekvitla. Tam miesto prav divého umenia, robilo" sa paume nie, takzvané oficiailne umenie. Tan posluhnovalo kompromisne, oportunisticky, poloviciato Tám vládo vojaky náazor: osobony, súkromn, na druee jsth.
primny, falosnỳ.
Nie, veru, cosis tu bolo obludného Ako si vysvetitu, zo tisisicka rud tavala tenemu na mociari, kde no nebolo hliny. Alyo to ze tistich
zudi podvolio sa konat proti svoj mu presvedcéniu. A nielen to! že sa mnoho Iudi podvolile napokon mys
liet proti svoimu mysleniu, citi hiet proti svojmu mysieniu, citi proti svojuu citeniut A niteen poskésula neyvvodzovat zaveryz $z$ poučiek Lenina a stalina, mysliet pro
svojmu vedomiu a sunlasit pro-

snomu svedomiu.
Dnes, ted sa tito totri, luhár zaiskodncici, macheri, cimanit 1ziz zod
povedaja pred sudom, neprestav
 Kde, $z$ akého pekla, z akej kloaky
zavily sa na svetie takéto netvo ry? Este sa hrozime, lebo sme
este nenaucili nesmieritelne, ne mierne týchto zlosynov nenáv diet' primerane ich zlotrilosti. preto, že sme sa nenačucili nesmie itelne nenávidiet iv sebe, vo svo tom banda. Ale naucúme sa! Zbra ne nijakého iného nepriatera ne mózu byt už nebezpečne jsie. Z vlastnych skusenosti naucili sme sa po
znat
najhorsieho
nepriatera, najposledne jisiu zdokopanaleninu, taz ko rozoznatelny y zookonaleny yalz ikat marxistu, kozmopolitu, , be
civo si pohrava iuceho darebaka civo si pohravajuceeho darebaka
Hastenecky'ch citoch fudu, ideol gas osobitosti našej cesty $k$ socia
bandu Ziradame vynesenie najuturd Tieéz zamestnanci n. p. čKD Slazivod poznal ich sabotataznu cíninosts, ktora sa prejavovala odvádzanim pozornosti od výrobyỳch uloh a ic
narusovanim castou vymenou plá nu vo vystavbe energetických stro rest pre ancov zapadných imperialistove vyhiasujume, že zvy̌jenym üsilim ychle zlikvidu
pinavej prace.

Nadalej budeme zvyş̌ovat našu ostražitost Na slàvnostnej schôdzi pri prilezi- rom, Slánskeho a jeho spoloơnikon tosti 56. narodenin sudruha Gott- ktori chceli okradnut' pracujucicic walda vyjadriin buad atelia dobsin- o to, co pod vedenim komunistic skej hydrocentraly svoju bermedz
nü dôveru a lásku $k$ suduruhov Gottwaldovi, prvému robotniko nasej repubiliky. V liste, ktory' m Coslali s. rados ou oznamuju, Vsetky zavazky, priate na pocesi ii, ale termin ich splinenia aj podtatne skrátili. Uü 7 , novembra do stavenisku. S privocnỳm po. trubim, tlakovou skúsikou a betonázou odpacouveho kanálu boli ho tovi vadaka taǩ̇m dobrým čatám
ako je čata sudruha Matejovica, uz tri dni pred terminom.
,STubujeme Vám, draný súdruh oll ze budeme pracovat tak is sme 11 januata 1953 dali do skúsob nej prevádzky nielen vys̊okotlako vý, ale aj nizkotlakovy agregát." svojich závzzkov odpovedaju buto svojen zazazazov odpovecaaju buac- proti mieru, bande Slínského, alko

Dedinskí boháči - nositelia zločineckej politiky
Slánského a spol
Aj naše družstvo pos̆kodili zlo- Stvali proti použivaniu sovietskych anci, ktori teraz stoja pred súdom strojiov, na jma kombajnov a odvrali $v$ smysle Slanskeho a a Husako- Oahalili sme ich vãak pred malymi vých smernic , ,vizizeni gazdovia", po a strednými rờnikmia odsúdili sme nasom povedané dedinski bohácl. ich a teraz už úspośne napredujeKedd sa príca $\vee$ druzustva užz zažala me. Krizovým sposobom sme osiali
 aii, kde monili Zalozili si kulacku bime preaplazkami a máme ju covala" len na skodu druistva. Ro- sme mastar a $v$ ty chto dinoch sme

 A ked nic nepomáhalo, zacala ku- nás zradcovia chceli odtrnnut' a ta-
 kur. 3 mali zasiar a peniaze, Kto Pavol Urbanióok

## (čTK) - Svojimi mnohými zá-

 tam, Ktorymi chcu nahrad期 voiu vadaku, bermedznú dôveru Gottwaldovi..Naśs pracujuc: fud si wsak vy leaky svojej ploanej, slobodnej aho" pistu ve noad ulupit od ni iari a tetónik v Bohutíne Sociolizmu nas̆ej krajine vybudujeme, či
 ktorá sa teraz na nas̆ej bani roz tiarila, už nikdy nezhasla". Zamestnanci národného podniku Vdlačime nơ̆ej strane e nístmu rezidentovi ${ }^{\text {za }}$ odhalenie bandy, ktorá u nás pripravoval ovej iza cenu novej, hroznej sveit' naše 2 divody, budeme viac strait' naše závody, budeme este lep

Československo nikdy nebude druhou Juhosláviou

## (C̈TK) - Pracounicic Ostredného <br> "Cheoli urobit' $z$ năeje Yuãovode-

 Yboru Sväzu ceskoslovensko-so voria, že zpráva o zučatí procesi ch zastitla v plnom pracounom úsi11 zza zdarny priebeh Mesiaca res-koslovensko-sovietskeho priate?-m sledujú zpríivy z procesu 5 hnusnou bandou
prionov a na iodpornejisich zradcow spionov a najodpornejisich zradcov,
ktori pre svoje nizke a sebeckek zat. ujoy sa dalil do sluzuieb agentov $z$. slaviur, vrattit fu na na cestu kapitanizmu a jednym $z$ proctriedkov $k$ dosiahnutiu tohto ciela bolo ásilie rozbit' na3se spojenectivo a priaterstvo o Sovietskym sväzom, spečatené spoloc̃ne preilialou krvou v bof $z$ za
lobodu a stastio ného siobodu a stastie násho fudu, - pl-
Su. - ziadame dobrazne najorienejsu. Z Ziadame darazne najprienej-
fie potrestanie zraduu Slanskeho a sie potrestanie
jeho bandy.
mona ziadal jeho obhajca súd, aby
pri avahe o treste, ktorý mu má byt' ulozený,
upiné priznanie
U obžalovaného Artura Londona ktoré obžalovanétro Londona nako niec priviedly do závislosti na im perialistickej rozviedke a na veden protištátneho sprisahaneckého cen pochybnỳch ukazal na zlé vplyvy pochybnych osobných priatelov
Londona - demoralizovanẏch in-
terbrigadistov Závodského Svobodu terbrigadistov Závodskeho,

Obzzalovaný Clementis stal sa pre
svoje nacionalistické stanovisko a in postupoval podFa na to, ze Rej neša a podra pokynov Slánského ktorýy využivajúc jeho temnú minulost', lahko ho ziskal do protistát-
neho sprisahaneckého neho sprisahaneckêho centra.
$U$ všetkých troch o lovaných
upozornil obhajca Dr. upozornil obhaja Dr arastny na
rozsiahle priznania. ktoré tiez̀ pri-
spely $k$ odhaleniu spolupáchaterov.
Ako poslednýz o ohajiov preno-
voril Dr Synek. obhajca obžalova-
ného Hajdú. Fischla a hajca rozobral život o lovaného
Hajdú pred jeho pristúpenim k proK obhajobe obžalovaného uviedol že obžalovanýy konal $s$ relativne menšou inciatívnost'ou, že pri jeho ćinnosti išlo $v$ podstate o realizáciu
prikazov a zámerov jeho nadriade. prikazov a zámerov jeho nadriade.
ny̌ch Ukázal i na to ako obžalovaný Hajdú sa stal v dôsledku svojho špionážneho záväzku voči anglickej o rozsudku.
a pri cinnosti obžalovanáca. ak vrdzuje pravda, že triedny nepria tel sa nevzdáva bez urputného boja svojich pozicii a svojich výhliadok na bezpracný a pohodiny život, že tomto boji použiva metódy špe-
kulácie, obojzivelnictva a stupñovaného hazardérstva a že si konečne príslušnici a príivzženci buržoáznej spoločnosti dlho udržujú svoje ivotné zvyky a názory.
opýtal sa predseda senátù Statatneho
Večer po hodinovej prestávke vypočul súd posledné slovo obžalovayých Začina júc hlavou zločinného Slánskýtneho sprisahania Rudolfom Štátneho súdu všetci obžalovaní, ktorým pod t'archou usvedčuuúucich nova neostávalo nič iné, než znova
činy.
Súd

Súd sa po
rozsudku.

Tieto deti, čo veselo cupkaja, dobre vystrojene proti zime, do slajkeo, dobre
kedy nebudia chodit po zobrani.
ke tento mir sa uy nikdy nebude ohrievat
zifaly neamaestnany. Na tuto sturt ziffahy neazamestnany. Na tîto stort
nebudiu padat bomby. Tento dercury
most nikomu nebude slūzit $z a$ stre nemad padat be nik
most niknu ne
chut nad hluvous.
Nie, nevrati sa Vah do stareho ko-
ryta. Nebudiu hrazaviet' stroje yita. Nebudia hrdzaviet stroje $v$ no-
vych fabrikach. Nevrati sa do Krom-

 budli na zastupy oravskijg bosych
bedarov, putujuioh na okopavack
 Po dvoch kolajkach Trate druzuby sa nebudi ub nikdy valit smutné vlaky
vystahovalcov. Vyohodne Slovensko

Nebude sliepka lacnejsia, než vajce. Nebude grof Essterhayy uspora-
divat nolitiole polovaoty. Nad sturtivou slovenska nikdy ué nezavladne tinou Slovenska nikdy ut nexav.
feudainy zalkomilo Vojtassdika.
Markẏm Géro sa neutjme svojioh
majethov pod Testnom. A nikdy sa majetliov pod Testhom. A nikdy sa
nevrati do suojich byvaly ch rezidencii nevrati do svolich bivalych residenoii
Guttmann a Petscheke a Rothschild. TV, 'o toto wsetko ohceli, sa zodpo-
vedaji pred tvarou nahnevaného ludu
 priskripla hnaty do klepca, ked chceli
previest svoju elie mystienkeu v prs previest
serny cin.

Chceli ti, vojak na strasi, vtasit
dylou do chrbta. , Vytvarali sme piatu kolómu,
sa Reicin.
Chceli th, bantlo, dat na chlieb sofHilon. "TToto protistather centrum,
podobne ako Titova kilia o Juhosla.

## BUD̆ PREKLIATA, ZRADA!

vil, pripravovalo pod vedenim anglo-
americhyich imperialistov obnovenie
lapitaliamu kapitalizmu $v$
vypovedal Ere $j$ ka
Cheeli $t i$, rolnik, vziat podu a ane
możnit rozvoj socialistickeho zivot na dedine, ,Zasacalna nepriatelskía 12
 socializacie dediny a na podporu
zachramu lapitalistickoich zivlov na
dedine dedine - Lenlakkovs," priznavica Franke. Choeli oslabit a rozbic naše spojenectvo a bratstvo so sovietstym ru-
dom. ,Dejean ma stale presvedčoval, aby som vyū̄ival na svojom mieste
 ce medsi OSR a Francizstiom a tîm
znemosinoval vplyv SSSR na OSR a
uplatinoval v nom vplyv zapadu... uplatñoval $v$ ñom vply
vypoveda clementis.

$$
\begin{aligned}
& \text { Oheoli nas vydat na } \\
& \text { milost kapitalistickym }
\end{aligned}
$$

milos capitatistickyn monopolistom chceli sviazat hospodarstvo remubliky
 tym aby sa stalata hraych stou statoch a
apuchedoh
anyoh imperialistov,"
vypovedid Löpal.

## Vracali majetky kapitalistom, ketorych sme vymali. Guttman

 este ostravskly, akm uhlobaronom. Schich
tovi tovi vuplatili desiatloy milionov ko
rin. Najrozličejstmi cestami vyva-
 Angliska a Ameriky Okradli nás Tud
o tisice bytov, o desiatky novych stool, o obrovske hoanoty. Zradzali naşu silu naşu beapečnost
nasuu slobodu zaprisahanim nepriate našu slobodu zaprisahanjm nepriate-
Tom ndSh o pudu. Vjpovede obzalova-
njoh sa len take hemzia menami spio.
nov, s ktorimi boli $v$ spojeni. Koni stráca s odchodom tÿchto lereatür
Zilliacus, stary agent Britskee tajnej z naisho zivota - naopake, nesmierne
služby - co ten mal tedy spolo


 zovali skaru, cez kitoriu pchal svoje smierne posilnit nasú vlast.



 agent imperializmuz akco vojnovy
struic. A to jo posilnenie a vitazstvo
nielen stvid. A to je positnenie a vitaztyo
nielen nasho ludu, to je vetazstvo
mierumilovnyich sll celeno sveta. A zostaly $v$ pasci spinave ruky
Johna Fostera Dullesa a jeho agenJohna Fostera Dullesa a jeho agen-
tov. Sun poznant; sûu odhalent, sui sudzovani stamilionmi $\overline{\text { Iududi }}$.
Zlocin za zocina
Zlozin za zlocinom sa obnazuj
red suidom Tudu. Slansloy zavrażdi pred sidom Fudu Slansloy zavrazdil
Jona Sverrmu. Reioin vydal do parov
gestapa Juliusa Fuçka, a desiatk Jana svermul. Reioin vydal do sparo
gestapa Juniusa Fưtica, a desiatk
hrdinov, komunistov. Cheeli sa dopustit
Choeli sa dopustit najpodlejsieho
zlocinit Cheli zavrazdif prezidenta
repubbiky, sudruhav Elementa Gott-
valda. Nepodarilo
walda. Nopodarizo sa im to. Sudiruh
Gottuoald $a \mathrm{~s} \mathrm{~nm}$ strana, $a$ vsetok


neba.
Ti,
nad st
bon.
a lo to
 lo tomu este aka prat Spotriehali bitka
ich, pestovalt si si ich, podporpavali
chenyli ich, a nio nepomohoo bude släsh a a nio nepomohlo. Ne.
buandou rozkelou neludsto andou rozkladatat nassu cestu $k$ s soci
lizmu, nase hospodarstvo, nasu sit
 epripustme, aby sa nejaka podobna jarnitira zrady mohla sformova
0 nasej moci tomu zabranit.


Fučíka a jeho spolupracovnikova,
redaktorov Rudého prava, dozrelo nich nove rozhoodnutie Pracujúci Modrokamenskẏch
uholnỳch bani na čele s banikmiuholných bani na cele s banikmikomunistami sa rozhodli, že v ne-
deru 7. decembra sfáraju tkých troch baniach normálne pracovné smeny pod heslom , Za naj-
vyšíu t'ažbu roku". To jo odpoved

Tavzdory zradcom upevníme naše družstvo


Ky̌ny̌m žvovem Vsi mnohým špe- adaptovali maštał pre 250 kusor I tým ž̌ulom šmelinárit a rozprosperto v tejto obci, kde je dnes prosperujúce JRD III. typu. plne schvalujú rozsudok Státneho súdu coo Slânského a jeho odporných spoločnikov zneškodnili" - hovorí je-
den zo zakladatelov JRD s. Michal Lacko - „i nám sa lepsie pracovalo. Riadiac sa pokynmi mi-
ossipaných. Po rozvinuti masovopo merne práce, ktorú Slánsky zá-
mahradzoval sskodlivỳmi administrativnymi metódami, sústredili sme 70 kusov hovädzieho dobytka, 40 ossipanȳ́ch, 43 koni a teraz sustred'ujeme krmoviny, Proces sa Skoncil, no my sa z neho poučime
hlavne byt' este viacej ostražitỳmi. Nedovolíme, aby sa dakto čzo i i len pokúsil narusovat naše napredo-
pre poruchu mnoho vzáneho
casu, podali viaceri uvedomeli ba nici vynikajúce výkony. Tak jede nástčlenná čata Jozefa Molnảra na porube 121 จ Slatinke vytažila za smenu 114.5 tony uhlia. Party Frantoré pracujú na Michala Gyoryho, rubaly spolu vyše 160 Hoziko uhlia.
posiela $i$ ines ra jathy $-a$ ofi $u$ nas
nie je rovnakej podstaty rounde moralky, ako $v$ Amerike? Najmà
 Vie esste využit našej slabosti, vie nasypat sol do bolavej rany, A preto
pozor, pozor na neho, na kavdom kroku!

A komu verie? Sá miliony pooti
vy̌h ludio budujui socializmus. Jo na nich spo
lah. Bez ich ronloin lah. Bez ioh rozhradu, bez ich pev
nosti, bez ich boja, bes ich ostravi nosti, bes ioh boja, bes ich ostrati
tosti by nebol slansky odhaleny nesedel by dnes na lavici obbacolova-
nyंh, nezodpovedal by sa pred naro nýh, nezodpovedal by sa
dom zo svojich zlocinov.
Strane verte, sidaruhovial 4 tomu,
heto tieto slova povedall Ten leto tieto slova, povedall Ten, koto sa
opiera o doveru
ludu, ten, kto leraca opiera o doveru rudu, ten, kto leraió
s tymto
ludom rulka $v$ ruke, ten, keto tomuto luduu patri, leto fije eho feho rao
dostami a jeho starostami, ten, kto

 na svoju hodinu, ten si taslitit dove-
ru Tudu. Klementovi Gót twaldovi verrul udu. Klementovi Göt woaldove
te, sidruhovial On zabil zradul
. .
vola dues na
Cliata, zradal"


LADISLAV MNAOKKO

