




PUILILJU VERPALY FKBRZKO PLRWIME ORGANIZんCIJA

```
NAPSUKO FUYLIHJ4 VERLALY FABRINO
PIRG_NLSN AOmAUNLKO ONGAN2ZACLOGO
        197.-1566 НЕх4
    \ 3 I O K I J A
```

1987 目.


KAPSUKO PUILIUJL VFRPALL FABRIKO
KOMJAUMIMOORCANIZACIJOS

$$
\begin{aligned}
& \text { I } S O B I X A \\
& 1972-1986
\end{aligned}
$$

## PRATARWE

Kepsuko putiiuju verpelu fooriko egyistevinas presidejo nuo jo stetybos pirmuju dienu. Fobriko stetybos rejkalems tvarkyti Ifetuvos TSR Lenevosios premones
 Nr. 115 \{k0zé Kepsuko put-iuju v-rpely febriko stetybos direkoisa, kumi nuo tup put a-t4 2iepos nenesio 1 diunos prodejo darbs.

Direkcijoje dixbenčiuju skaičits rys̆iun su darbप̣ apintieg sugimu sparǐiai daugejo. Se1 1971 metais di-

 pesipilde isunais ds rbininktis, jaunsis specielisteis, beietusiois auk ミ̌tasiss ir sp"cielios vidurines mokykles. Susidare salyeos direkcijoje sukurti fimine komjounimo oreanizacijt, kes 297 ninte is ir buvo padaryte.

Piratoju pimines konjeunimo orgenivecijos aekr"toriumi irekeijos kotufonuoliei išsirinko dve rda Itukers.

 rešciuoge ir istorijode.

Konjutunino orgeniwecijos 2 storija šivme rinkinyje apims 297:-2586 metus.
 atyti, kaip per aprošyta loikot rpf augo ir stiprejo (tiek kiekybiniu, tiek kokybiniu atžvileiu) rabriko konjeunimo orgenizscije, keip eugo jos sutoritetes dirbančiपju ts rpe. kedziacoje motyti, koip fobriko jaunitiss, adtyviai dirbent komjaunimo oreanizscijei, dslyveuja sociailstiniawe lenktynievine, recionslizacinieme darbe. vi uomeninisme eyvenine. Jŏry維inti gerisusi jounifai cerbininkei, Eerieusios konjeunino-jaunimo briesdos, juq vedovai.
 neudote buvusit konjeunimo orcenizecijos sekrotoriv pesisakymis ir prisiminimsis.

Komjo unimo orgeniracijos istori, oj = resime medžio eos opie vy,usias komjsunizo nonserencijes, jose neerinejswus aktuelieusius kleuginus, konjounimo uždevinius, Jo indels bendabue koL htjvo derbe.

Istorijoje sc pettipints vise eile komjounimo orgenivecijei \{6eikly spdovsnojinų nuores̆y, fvairit nuotretky if comjaunimo, jeunino kyvenimo.

Apibendrinent fobriko komsturimo orgenizacijos dorbe ocxašomnoju ioikotaryiu, minis pesakyti, kad jis buvo nuolit tobulinsmes, ivaixinemes. Komjeunuoliei vis dideanf autoritete išsikovod vo fmones dirbenciuju torpe. Jin re kerte buvo socielistinio lenikynievimo nugeletoly eretose, buvo renikomi de, utatois f aiesto Lieudies deputatu tarybe. Komjaunino organizacija turejo sevo atstoverdelegetut, ermybinio mokyno instruintory Vireinifa Petkevi-


Puitsivoju zetu rebriko pirmines komjaunino ores nivacijos nare knstininke Audrone Culisuskaite yra LLKDS
reviziioa konisisos nere ir ill os hapsuko wh. biuro ne re.
 oriznigocijos a akratorius Viepates Krevjolis.

Psbikio homi unimo orepnivacija, jos komitetes
 to rimu feyvendiniruus.

Fis darbes skivitaes Eidžionios Spelio Socielistines revoliucios 70-2n-čio jubilin jui.
Istorijoi meizicet surinko 0. oussitis.

$$
1587 \mathrm{~m}
$$

KんPSU\&O PVF KOHJAUN2LO ORGANZZACEOS

> ISIOFISA
> $157-2986$

Nopsuko putliyju verpsly fabriko (tada dar stetybos cirkcijos) komjatninio oreenizscijs sunikore $15 \%$ metis. Jos pirauoju sekretoriumi buvo f̌rrinktes ldverdas Lukšys. Oreanizacijoj" buvo if komjsunucliq.

1975 meteis, ke1 ribrikes predejo er mybe, konjt unimo oreanizacijoje jat buvo 6' komjt unuoliai, - Jos spkretore uvo $£$ Ĭrinkts Ons Dočytt-Vilčiauskiene.

1575 met 4 ruami Tabriko komjeunimo oreani\%ecije gekretore insirinko Sevorint huヒienintų.

1976 te is Inbrilo konjounimo berys turejo
 cifos etstinitu sekr-tosiumi bivo išrinktas $V_{y}$ tuutas Svetkauskes, kuris šiose psreigose dirbo iki X penkliečio pebsigos.

2576 mett lepkričio nenusi, susikfore piraines kondetnimo oreenirecijos pervosinmo, v=2piso ir stuki-no-pervyniojimo cnchuose. Sy sekretoremis buvo išrinktos: Severine Fitcieninte, Jenine Klinc̈inte ir Wezyte Cilveneuskeite. Šivo in ikoto Iy itu buvo skirtac ywhinnes demcays, ked visi acmietmuolisi pr sikeistu senuositg kozizunituo bilietus netioisieis.

29'77 मety sevsio mennsf knof unvoifis sevo susirinkime aptere komjotnino Gohmunty keitimo regultetus, o jeunieji eatybininiai - sociolistinio lenkty-


sparŏiu darbu, puikiu mokymusi. 2aip eime iniciatyva "Didžiojo 3palio 60-mečiui - 60 spurtuoliáko darbo
 16tojo1, jiems itcikiomos pereinomosis primas su nueale toju paverdeais.

1978 meta 1 - konjs unimo orep nizacijos $\{k 0 r i n o$
 ky (tsme terpa 350 konde unuoiit) dszyvevo sociolistiniome lonktyniavime "Darbas ir mokymasis verti jo orđinఢ", ○ 厄̌io lenktyniovimo nuguletoja A. Cvilikaite buvo nufobugwauta Leningrade prie leqendarinio kreiserio "Aurpre".

1979 netais komsotwino ore-nizecido isheugo iki 373 noriy! (por metus buvo prismte $\frac{1}{} 1210328$, o rekomenduote i 2SKP eiles ks ndidete is 6). Komjounimo oreanisocijos komit tas mobilizavo jaunuosius eanyoininkus, kad batप fvykdytos Lamybinés ǔ̌duotys, ked maV.etu provaikătos, ked jeuni derbininkai fsitvirtinty eany oje. Tarp konjaunimo-jeunimo kolektyvy buvo orgeniguoteg socin ilstinis inktynievinas, ǐnikinti eeriausi jamieji e mybininkai, raikionai pamineti teapteutinioi voikt eynimo metai.

2960 metais konjetuino nilea pesieke 400 (1 kondauni o orgenipecij4 fstojo 16 , rekomenduota kan(1atotois \& TSKP 7). Šiois n to is 16 komjounimo-jounimo kolektyvy daljvevo sociuilstiniene 2 enktyniovime,


Konje uniuo komitetas rapinosi komjounimo poli-tiniu-ckonominiu ミ̌vietimu (uuvo neirinejenos temos: "ikonominiy üiniy pocrindsi", meisiniq Zinit pegrindai", "Koutnistines morales pacrindai", "Jounimui apie portija" ir 1 it.).

Gerei arbo konjounimo operetyvine grupe（va－ das Anetolijus vjzčenkz）．

Konjsunino pacegoginis bürys šefevo う．Žiugž－ dos vicurinés mokjkios pionierius，pacejo proforiente－ vino darbe．

Buvo orepaizuojbme，kad jounieji leaybinínkei \｛siej tu viduriní moksla vakorineje vidurinéje mokyklo－ jo．

Komjaulimo ore niocija shyre demesio jrunimo poilsio vaka raas，ilivykoms，Janavedそi4 vakaronems， sportui，turizaui．

Labsi k Tuopš̌̌ai buvo ruošiamesi konjeunimo konferencijoms，kuriose is̆analizuodevo eanybinius pa－ siekimus，darbo trokunus．Jt proed išleisdevo deugiati－ ro

X penkmečio pabeicoje，ryミ̌iua su $V_{y}$ teuto Švetkeu sko perojinu f kita dizib，komjumiluo konterencijoje Konjounimo komiteto sekretore Uuvo is̆rinkta Alme Nau－ jslyte．

1！61 metois folrike buvo virš 1700 dirbenčiuju． 1క̆ ju 830 turejo iki 29 netu．Vodinasi，puse dirbančitu－ ju－Jouni žmones．Ceros salygos komjeunimo organiza－ cijos dorbui，kuri mety pebaicoje sevo eilese turejo 4． 5 ns гius．P～r metus kozdstunimo orgonizacija prieme
 uevo kendidstais in TSiP eiles．

Konjauniac kowitetas stengesi Eerisu oreani－
zuoti socieiistini lenktynievima jouny dirbenčiuju tom pe．Jis vyko tarp 16 komjeunito－jaunino brifadu is in－ dividueliai pegal profesifas sokiu＂ISKP XXVI suvažio－ vino nuterinus－L Lyvenimo！n．Nugaletoje tepo verpimo oecho konjeunimo－jsunino brifode，vadovaujana komjau－
nuoles Lanutes Eubnytes.
buvo plečianins sajudis "XI penkmě̌iui - jaunimo spartuoliagk dorba, 范inias, iniciatyva ir korybą". Aktyviai Itbriko fotmimes dolyvevo XI penkmečio pimmy̆ metu komunistineje šes̆tedienineje talkoje, skirtoje V. i. Lenino 111-osioms metinems pez̆ymeti. 2alkoj = dalyvavo 72e vaikiny ir mnreint, fy tarpe 425 komjounuoliai. le hos uiang pe eanino 4, c tonos verpely.
wokslines technines areugijos tuchnines kerybos spži0roje de lyvevo 18 rabriko Jounपju recionelizatority ir isradeju, kurie peteike 30 racionvliveciniu


Septyniose komjeunimo politinio Kvintimo nokykiose nokesi 244 klausytojoj, if ju 172 vL.JS nerys.

Komjauníno orewnizacide prdujo fgyvendinti visuotind vidurini mokynt. Cia daug wasiderbsvo G. Šiupieniete, Ś. Simoneityte. Isbriko komituniwo pedogoginit m boriui geruojont ©. Zituǧdos vidurine mokykle, oktyvisi dirbo Alms Juodeskiene, Ale Eidukeitiene, Stese Kaminsksite.

Kabriko Jaunimo komanda LIkJS Kapsuko WK orea-
 Stíunginione komiounimo-jnunino ryeyj. Mrarybines lisuOLes revolivcijos knvu iv darbo gloves vintomis" užene trečity\& viets. Cin Eerei kolektyve etstove vo kyf/stutis Cec-vicitn, Antenine Sloisite, Loriss Kevlova.

58 LuTVS no wioi btivo lietules dreugoves neriois, 20 - issudies kontmoles crupejo.

1981 netq rudenf fobriko komjounimo VI konferencifofe komjounino orgenipacijos sekretore buvo isrankta Vits Gex̌site.

1982 metais rabriko komjaunimo orianizacija ǐ̆suco iki 434 nerity. Fer metus i, komjounino oreenizecija buvo priimtes 21 jutnes derbininkes. 11 LLKJS ne riy rekomenduote kendidetais i $25 K$ eiles tarp ju IMSR Aukščiousiosios 2arybos deputste , vorpeja Janins Borenauskiene, veryeja Danute Bubnyte, verpeja Hirute Juodeškiene, canybos apmokymo instruktoré Angele Cesnulevičate

Gereis gemybos rezultateis baieti entruosius XI penkmečio metus, aktyviai dalyvauti socialistiniame lenktynisvime, earbingsi sutinti '1SRS \{k0rimo 60-metif - tokiu devizu honjaunimo organirecijos komitetes vedovevosi dirbdanas su jaunimu. Dživeino savo darbo re-
 Denute Juodyte, sukeja koma Borčiauskaite, pretempeja Donute Kacevičinte, putlintoja Dangira Jaselioniene, inžiniere technologe Denute Grigalionsite, Jounimo globotoja, knatininke Audrone Gudiaikyte, jounimo elobotoja, verpeja Birute Juodeăkiene ir deugelis kitu.

Septyniose konjaunimo politinio švietimo mokyklose 245 klausytojai stud2javo TSKP XXVI suve 2 iavvino medžisg月, TSKP CK plenumy nutarinus, LLKうj $X X$ ir VLKJS xIX suve ̌̌iaviny dokumentus. Liaudies universiteto rekul tetuose mokesi 65 LIKjs no rioi, ekonominese mokykiose 82.

4 komfsunuolisi buvo isrinkti Miesto lioudies deputatu tarybos deputatois, 2-1ieudies taisay torejois.

Komjounuolisi kontrolisvo jaunimo nokymasi,
 Delyvavo miesto ir respublikinione saskrydyde marybines liaudies kovy ir carbo sioves vintomis".

Llk93 Kopatio WK oreonizuotame toisiniy Ziniy konkurse abi fibriko komendos pesidelino I-1i vietes minsto 2 monity tary.
homiatuino oremifracijos komitetes orgenizavo
 di~nos ninejime, suaitiko au Dioziojo Tevynes koro de2yvioin heikurisis-pasieniečiois.

Kombuniwo oreonipacijo turwdo sevo otstove deinente, eanybinio nokymo instruktory Virginida Pet-


Konjounuoliai buvo organizotorisi profsadunginione klubn oresnizuoty poiluio vakary, turistinial is̆vyku, sportinity varkybu, band radarbievino su šefo is.

2963 metais Zabriko komjounimo oreanivacijo turejo 136 narius. Per motus konjeunito oiles papilde 25 nauil nerioi. Gorisuaitus komjaunvolius rakomendovo kendicetoin \& 2 SK . Rekomenduoty terpe buvo: gemybinio mokyno noistre, komjounino komiteto nare, sporto kolektyvo terybos nore, bendrobučio torybos firaininke Antanine šložaite, veryejv, cecho konjounino koaiteto nare, komjounimo-ju uníio briebios Eruporbe hista frokurataite, konifeunimo organirecijos biuro nare, verpeja Aldons šleníakeite, vyr. लncretiko tarnybos komjouniwo oryonize-


Socielistinione lenktynioviwe terp konjounitiojounimo brigedy ir tore faunt darbininky nugn letojo buvo prips\%ints meistro padejejo jono Kubilitus vodoveuje-上 ir tounos dorbininkes: pratamejo jonino Lukos̆evičiote, knotininke hims Rirkevičiote, verpejo Dona Juodyte, dvejintojo Birute Uginčiote, sukejo Nijole Malinsuskaité, rĭ̈iuotojo Loino Cavenaite, putiintoje Cone Germaniene.

Sounti derbánínik terpe buvo skatine mes recionelivecinis derbas. 23 jeunieji recionelizotcrisi pataike 34 racionalizacinius psainlyuus, kuriq nkonominis efeitas 3849,4 rubilo. Cerisusiu jeunuoju racionalizatoriuni pripu $\because i n t e s$ inシinierius komplektecidai, konjounimo komiteto narys, vyr. mechoniko tarnybos komjaunimo oreeniza/cijos sekretorius slber/tos Skoulickas.

Saunieji $t^{2}$ nybininkai mokesi septyniose homjounío politinio švietino tiokykios", hur buvo ne Lrineja-
 niovimo vystymes, kontuistinio poz̈iorio f dorba auklejiacs", "ideologine kove ix jeunimes", "woksiinio komunizmo pa erindain, "vauniului apie paltije", niechninis progreses ir ekonomije", "Weupunes - konunistinis bruo\% ${ }^{5}$ ".

Lebriko komjuthino orfanifackje i spertuoliăkes stetybes pasiunte su komjounino kelialepiois 2 žmones.

Buvo orfsuiztoti susitikiesi su karieis-pasienie Cisis, su hutotronsporto fuones ir hoisto womones sutobe tif canykios jaunitu. Praves/ta jatnojo derbinínko sivente.

Wiesto komjsuniwo koniteto organizuotawe tarp-
 vieta.

UZ gera vadovevima komjaunimo operatyviniom bilriui tnatolijus Ljačenka apuovanotes Lisk Vidaus reika24 ministerijos Cerbes rǎ̆tu.
kondounuoliai buvo iniciatoriai fravedent vaka-rus-diskotekes, buvo nuvykę i susitikime st K.puno siuviпо $t$ ешурinio susivienijimo "ie2tija" jeuninu, provede jounuju šeimininkiч vekeronę, ne ujometinf kemsvala ir kitus reneiníus.

1584 mete is febriko kobieunino eiles pepilde co netuju ne riut Metu pebaigoje orgenizacijoje buvo 432 konjo unvoliai．

Levgnis konjsunuolius oremizecijs rekomendevo kandidstais i 2SKP．Kekomenduoter tarpe buvo komjeunino prožektorisus đ̆tsbo vir̆ininkes，juriskonsultas Ares Rudžienskes，komiaunino komiteto nere，knetininke Gens iiliissusiaite，knatininie jorate Pilkeuskaite，pro tempe－ Ja Vilijo Lioudinskaite，devintoje birute Vaitulevi－ činte．

Vienuolike kenciót tu i $15 K 1$ konjeunimo oreaniza－ cije rekomendevo，i IJKP，tai：kondeunico womit to nere， sukimo－pervyniojimo cecho iechnologinio proceso kontro－ iierz Nijole Fačieņ ，cechines konjeunimo orgenizecijos sekretore，verpejof Asta Prokurateity（ ji teip pat mies－ to konjeunimo kouitoto nere ir rajoninio komjeuniwo pro－ そ̌ektorieus štabo neré），visuomenininkezektyviste，ény－ binio apmokymo meistry hntenine roles prupes piruininke，mãiny skuičiovimo stotios vir－ šininke Fome Sup šinske－aundivetu \＆13KF．

Orceniruojnt sociblistiní lenktynitvima，prisi－ inti papilcomi socit listiniui isiperoizojimai Pergales
 penkmečíui－spertuoiis̆ka jounuju darba，沉inias，inicia－ tyve ir Kuryban＂．

1984 mete is $1 i$ apos menesio $9-i 3$ dienomis buvo oretnizuote mintus derbo ir kokybi前o derbo saveite， Skirta ．．L．Lenino vario sutoikimo hoaunistinei Jauni－ no Stjuneai $60-$ meでiuí

Jounimo tarpe 2584 untu socieiistinio lenkty－ nis vino nu Filknuskaite，frotmipeje Kate Pojeujs te，pluošto mein̆y－
tojo Sanina Koivsitione, verveja venute Juorlyté, riE.uotoja kith ketulevičinte, Jukejo Nijole zavecksite, puti/intofo finte Žukove, dvefintofo birute Grumblinne,

Netरimirǩtes buvo ir deunimo poiitinis boi ekonominis mokyms. Ore nizuotoa isurykos \& heuno $1 \times$ fortat,


1984 metup spalio weinesio \& dient ivyko IX rabriko konjounimo konterencijs, kuriojn konfsunimo oreenipacijos sekrotoriumi buvo iürinktes Vizants: Kroujoils.

2905 x te is fibrike f homjemimo orgendrocijo buvo priimti septyni nauli at riei, toi: centriniv mechaninit dirbteviy geltksivis-romontininkes $\mathrm{V}_{\text {idmentes }}$ Aemoiky̆is, tekintojas Ky̧tutis Noncouds, peruošimo cur cho svereja 2 rena Zubriciriane, tronsportuotojus Jonas Dapkinas, ofktros oecho seltkalvis Andriug Juss, akio skyrisus rabininke Gre zino Streakioté, centriniq mechoninit đirbtuviy ribltkelvis Jones Stetkones. Febriko komइaunimo ore nizacija ifougo iki 414 nariu.

Soptynia kctifountolifus orgonivecisa rekomendavo

buvo oreanisuotas patriotinis sejouls " 40 spertwolikut durbo savilčiq - Pergales 40-mečiui". Šipde saJudyjo gerisusí rapultatu pesieke verpeja Donute Juocyte, dvejintoja Aksenijo Sanuchova boi ps ruošimo cecho Edaundo Arios vadovajfame komjounfro-jounino brifeda. Siens buvo sutefkta teise posimezyti fabriko komftunimo konitnto raporto, Lurjs Kapsuko minsto konitetui ninsto is rejono pirminit konjeunimo oreenizociju stakryažio metu.

3ejudyje devizu "Dvylike spertuolíako darbo savsičuq", skirtan XIL posuminion jemaino ir studentu seskrydžiui-Ieativoliui koskvoje, nuewletojois topo
partošino cecho $V_{y}$ teuto Zubricho vecoveujema Komjauni-mo-jounimo brigada, verpojo Danute Juodyte, sukeja Nijole Zevackine.

Su, dudyd" "Penkmets per 4 metug" dalyvavo 26 jeu-

 Eriniinit profesiju douny obrbininkit.

20 jaunt racionslizatority peteike 38 racionelipocinius pusiolyaus.
fuosisntis rinkimans f respublikos Auk ̌̌̌̌̌aueiujo 'teryba ir vietines terybes, ia 76 fobriko propegendistuf ir agitatoriy so buvo jouni derbininkai. Fsbriko komjouniluo ztatovu verpéda Dunute Jundyte buvo išrinkta deputete $\frac{1}{}$ IISR Aukščiausiaja Tarybe, o. trys konjounuo2isi - $\ddagger$ miesto lieudies deputety torybs.

2986 metais febrike $\ddagger$ Komjeunimo organizacija buvo prijnti 6 nauji neriei. Wety pabeicode fabrike buvo 434 komjounuolisi.

Per 1586 metua kondsunino organizacijo kendidetais $\frac{1}{2}$ 2SKP rekomendevo 6 komjounuolius: hnetininkes Aud-
 sukimo-pervyniojimo cecho meistro podejeja Vian Srebaliy, verpejas Dainora Vosyiloteq, Dena Folyneite.
 eiles komjeunino orgonizacija rakomendavo: Jurista Are Kudそionska, traktorista Antant Grabauska, mity ir caminiụ skaičiuotoja Iainuty Heverouskienţ, putiintojs Hijol $\mathfrak{J u o g a p a v i c ̌ i o n e ̨ , ~ k o m j o u n i n o ~ k o w i t e t o ~ s e k r e t o r i y ~ V i - ~}$

komjounino konitetes aktyvisi dirbo ir oreanizavo jaunus derbininkus carbingei sut ikti TSKP XXVII suve-

そ̌isvima. 50 ebrbei iki Didžiosios Spalio Socialistines revoliucijos 69-4iv metiniy 21 derbininkes fisipereigojo ivykdyti dvieju metu ebmbines ǔ̌cuotis, o 4-triju metu.

Apie 100 poerindines profeaijos durbíninky de2yvavo socisiistiniene lenktynievine "xX VLKJS suvažiavinui - 20 spartuolisko darbo dekady", skirtame VIkJS $X X$ suva 根ovinui. Ton tiksiui buvo suderyti nuostatai, socielistinis lenktynievines buvo suskirstytas etapeis:

I etapas - Spalio socialistines revoliucijos $69-454$ metiniti ir VLK.JS 69-4ju metiniy sukakčiai,

II otapas - LIKGS iepsuko miesto XXIl komjeunimo koniferencijos diensi,
 mejimui,

IV etspes - 1ietuvos komjeunimo orgonizacijos zhorino dienai pszymeti,

V etepes - Ierutautines mot-rs dienos earbei,
VI -tapas - VLKJS XX suve Zievimo aticerymo dienui pu žymeti.

Winety otapy laikotirpiui suvedami sociolistinio Irnktynisvimo requitatui, buvo ismiskinti darbininial, pasicke enriousiy rezultatu.

23 juuninji recionsilutorioi petnike 49 recionelipecinius pesiolymus. Cerisusio 1586 mett recionsilpatore tepo elektros leboretorijos meistre Aida Kekleitiene.

101 juunimo elobotoje unve proresinio meistriškumo 214 jouny derbininkiy. 25 jeuny jsunino elobotoj4 po Zymetinos Bnnute Suodyte, Janina Joukătsite.
juunimo politinio zviotino ir ekonominio makymo
aokzhioge btivo ne exinejamos teaos: jocielinio a nktynizvj no vystymi - hontuistinio poriinrio i de rba ufoynes, Camy bos intensif ikecija, 位iles akonoumio-socielinio vystyno spertinines - ISNP strategine linije ir kitos.

Delyvoudami teisinit žiniq konkurse niesto \{moniy terfe fabriko Jounimes uieme trečioja vieta.

Febrito kondaunuolivi delyvavo kepsuko wiesto ir It jono konjaunino orvenizeciju vykusieme turisty saskrydyje Akmenynuose (i4pauko wj.). Oreenizavo rubriko prorsujuneiniame klube keleta Linksmufy-išredincyit klubo teEinit valoru ("Vietos tosto", n"cts 2binit pajont temetime ir kit.). Frevede istno, do rbininko švente. Delyvevo tradicinoje serty eb binininky vakeroneje ninsto pionieriu no mucse.

Euvo parvesta arketine apkleuse apie jaunimo fisiderbinima, buitines selypus, pomegius, lsisvaleiki. Atliktts apikl:usos rezuitat 4 apibendrinimes.
lebriko jounines susitelkes dešimtyje komjaunimoistrino bricedu. Hile ju demonstruoje cerus derbo ir visuo thenine a veikios royultitus (V, Zubricko, E: Arlos ir kitos uniestos).

Fobriko komjaunituo komitetes, vises komjaunimo oktyves skirs ypetinea dem-si sekmingen VLkJs $X X$ suveKisvino ruterimu igyvendininui, inăkos $n s u j y$ foray ir metoduc savo derbe, rapinais jaunino derbiniu aukledinu bei kultaringt $1=$ isvilaikio prolejdinu.

# KAPSUKO PUILIUJU VERPAL4 EABRIKO 

KOMSAUNIAO KONPERENCIDOSE
ISRINKTIKOHITETAI

Kapsuko putilyju verpely fobriko I komjounimo konferencijoje ( 1976 m .) i.errinktes konjeunimo oreenigecijos komitetes:
2. Hi,jole Alibreqiefiene
c. Ireno bakelyte
3. Hijole Hielovičinte
4. Angele Durgiene
5. Kiuentas Grebeuskes
6. Albines Grinevǐ̌ius
7. Nijole Jurcelionyte
a. Aivydas Kvarecipjus
9. Lajna Larkelionoite
10. Severins hugieniote
12. Jorete Simonsityte
22. Vytautes Švetkeuskas (sekretorius)
13. Windeucas Velopolskes

| Petro Krisuciãno Vielofl biblioteka |
| :--- |
| SLaitytoi4 apiaraavian -kyrius Nr. 20 |
| Lnvent Nr. $23 / 1385$ |

f.epsuko putlitft verpely fabriko il konjaunimo konferencifos ( 1977 m .) 2ărinktes komjounimo orgonizacisos fonitetes:
2. Anuzi-ne leinute
2. Weryto Gizvenouskite
3. Kiarntos $\mathrm{G}_{2}$ bettakes
4. Albinas Grinevičius
5. Ilone Ouce ite
6. Ilijolo Surgelionyté
7. /ite Kisi-Zyté
b. Alvydas Kvarsciajus
9. Sni-tuole Černăkiene
20. Nijole St nkevičinte
21. Vyteutss švotkouskos (sekretorius)
22. 1sime horkelinn ite

 nimo konferoncijojn (157B ns) išrinktes komiounimo Oren กivecijog komitettes:

1. its hrliene
E. heryte Gizverauskuite
2. Kinentas Crobeuskes
3. Albines Grinevičius
4. Lins Gurevicinte
5. Hifolo Uurgnlionyte
6. Alvycas ive reciejus
7. La 1ais 何rk-1ifnoite
S. Villijo んinženakeite
8. Eronius Zow meckos
9. Vytzutes Švetkauskas (s kretorius)

1i. Onute izilnskoite
13. Onute $2 i 1$ ituknite

```
    Kopsuko putlitju verpsly fsbriko IV komjeuni-
```



```
orconivacisos konit-tes:
    1. Ale Pidukeitimne
    2. Kimentes Grebsuskes
    3. Danute Griez Ii0nsite
    4. Klbines Crinevičius
    5. İns Gurevičiote
    6. Stase Naminsksite
    7. Alvydes KvaracLejus
    8. Llam Naujaizte
    9. Nijole Stsnkevi<゙inte
    20. Vytsutas Svetkauskes (3ckretooius)
    12. Vytsutas 2ubrickas
```

hapsuko utliuju verpalu fobriko V komjaunimo konfermnoifofe (1980) isrinktes 1 omftunino orge nizscijos komitetas:
2. Vireinija Achenbachaite
2. Virla Ak nestyte
3. Kle İduks itiene
4. Vite Cečaite
5. Venute Griesijunaite
6. Grinvvič2t habinn
7. Valentines Lrinevičjus
8. Kestes Gicnvičius
9. Alms Juodeskiene (sekretorius)
10. 3tase Kaminskaite
11. Vyteutes Zubrickes

Kopsuko putliuš verpalų fabriko VIII komjotunino konferencijoje ( 2583 m .) ixrrinktes komjeuninio orgenizacijos komitetas:

1. Vite Gečaitd (sekretorius)
2. Roma Gum uskaite
3. Stase Kaminskaite
4. Nijole h.tibjliote
5. Dona "aríinkaityté
6. Sigitas Nockus
7. Irina Penomariovs
8. Virginifo Petkevičime
9. Vyteutes Puskunigis
10. Vidasats Valaityte
11. Vytautes Zubrichas
 timo konferencijoje (1584 国.) isminictes konjeunimo orgenizacijos komitetes:
12. ViLjja Ve2iukonyte
13. Vigentas tirpusalis (sekretorius)
14. Vinjas Lieudinsheite
15. Geme Wilisuske ite
16. Salomeja Ialtanovičiヶne
17. Asto Frokuratoite
18. Vyteutes Puskunieis
B. Hijole Rečiené
©, hore kutkeusikient
19. A1bertes Ske todckes
20. Miejtas stankunes

Kepstiko putliuft verpsly fobriko $X$ komjeunimo onferencijoje ( 1585 m. ) iărinktes konfounimo orgonimecijos komitetas:

1. Vieantes hreujelis (sekretorius)
2. Vilijo Ifoudinskaite
3. Gens Miliouskaite
4. So Joadeja Paltenavičient
5. Leins Parchomikeite
6. Asto Frokureteite
7. H.jole RaČiene
8. Aras Fudzionskas
9. Nore Rutksuskiené
10. K2b-rtes Sksudickas
11. Sigites Stenkones

Kıpstuko putijuju v rpaly fabriko XI kom-
 ni o orgonizacijos komitetes:

1. tajis Ferenciene
. Au rone Gulisuakeite
2. Vigentas hreujalis (smkretorius)
3. Jorett $I_{\text {it }}$-ihoite
4. Vilija İoudinskaite
5. Virginija Petkevičioné
6. Nors Rutkouskiene
7. Sigitas StankOnes
8. Vladimiras Voitiuk

9. 2na

APDOVANOJIUY NUORAS゙AI


# ПОЧЕТНАЯ ГРАMOTA 

## ЦЕНТРААЬНЫЙ КОМИТЕТ ВАКСМ

"наградна

пораитыу консонольокур организацио Капоук-
cко尺 фабрикиі объемнои прлеи


## ГPAMOTA

| LIETIVOS LKJS: KAPSUKO XIESTO |  |
| :---: | :---: |
| KIETIVOS LKJS:KAPSUKO KIESTO |  |
| APDOYAMOJA |  |
|  |  |

pirainé konjainimo organi-acijos komanda, toisiniq *iniy konkur*e
$4^{x}$ encrois


ELKES Ransiko XK zekretoris /K.erizojus/

Kaprikas,
1263.03 .26

Пролетариан sсех стран，соедимкайтесьf




$\qquad$
ご話たでた

$$
\frac{x}{19} 501.4
$$


$\frac{2}{5} \frac{5}{3}=$


6

LIETUTOS LIKJS KAPSUKO NK
APDOVANOTA

kowand "Yeisiniq ziniq konkurse*


> Kapsukes,
1955.03.26.

ILKJS KAPSUKO NEX SEKPETORE A.Gustainysed





Gruthuis me:paly prituka
K) M!1:




# PAGYRIMO RAŠTAS 

 Kapsuto Setlivis verporn, jebrito BORIU YADOVAMg Uौ THRINIMGK IR SGTEFISKAI
*TATO IMON**.

Zapsutras,1986.12.09.
Kapsuko mierur pionieriu namu

## KOMJAUNINO KONF ERENCIJY

```
E M B L E M O S
```



Kapsuko putliufq verpaly fabriko komjaunimo konferenciju emblemos

## KOMJAUNIMO KONFERENCITL

ATASKAIIINIAI PRANESKIMAI

IRANESIMAS

Draugas dologatos !
Qarbitans gyo tat?
-Dar fasoniol alavy lolyjo proógo TSKF XXVI auvaELSavises, kuris \& didvymis̆kg koaunizso kamiso astralltf Dus ixaľytas kaip posaulinós roikĕsesa Latorinis ivy-
 Jouniao konumistinio auklsjino problanoas, Ionino konJauniso raskeless.

Ataskaitos is rinkisoi-swarbus ivyleis koafoum

 anargifos boise isyvondinti rske xuv suvallavino nutordmue baí ponktyfy dollataozio saty ganybinlus planus, kas visa Ealis su didolia pakdisu sutiko rsKP XxvI suvaliavian is dabor su ontusiaman vyldo Jo nutamisus.
 adibestil savo goiros, vyikdent pankso" 20 progreaçe Radkia
 эpartuolišky darbig, IInias, iniciatyvy is karyby".
 iEyvonainaso lansinins troounistinio autedajso progrona", pesck drg. Pestuchovae. Talsi, pasrindinis komJounimo organisoci Joe u乞̌davinye- vieokeriopai stiprinti Jounimo ouklojasast darbu, sutoskti Jan darbin! doroving, idsjint

 Tèvynès eyminui žaonざy kartị.

Koa Jounino organisoci jos dor ontusiastingiau is iesyptingiau turi foreukts vaikinus is aorginos i socialistinf lonktyniaving, s.fant uथ̆ konunisting paztary if darbs. Kontoroncijos $\vdots$ Ľvakarsso vyico ataskaltinioi-rinkininiai ausirinkinai cochinoso fonfaunino organizacijoeo, koajaunimo srupjeo, kuri parode, kaip 1 Šaugo Joajounimo orgenizaci fu vaidaui. karinguaoe, \&̧take, koip pedidojo koomJaunioliy aktyvasas. Su3irinkipuoso visapusis. kal juvo analizuojanos nuvoliktes darbas, vykdant TSKF XXVI auvaElaviao nuteridue buvo svarstoaos svarbios masyafobsitco syvonino ip darbo probloaes atakloidesans tratcunas, nupatoms kolioi toliou gominti teonfaunimo vadovaviag gauybingas utw vyitdyti. didinti visos ales voikloe ofoktyvuag. Cochinif piruinis feonjouniso orgonizecij4 atas-keitiniuoso-mintciviniuono suaiminkiauoeo đolyvavo
 pasisalte $35 \%$ dolyvovusiy susirintionoso koaSaunuo12in.

Nanala dorby nuvoiko Pabriko
koojaunuolisa pasitikdani porti.jos XXVI suvořsaviag bai pradédons vyledyti suvallevimo nutariau

Puikiy samybiniy rodikliy pasiake musy frone par praéjusius $\mathbf{2 9 0 0}$ matus, ir spojo dar graz̃esniq pasiokti por biq moty o mónoeius.
I. Produlci.jos roalizucija pagal plang utvo 16.640 t.rv., o raktas 16.703 t.ro. Reiàkia palysinus su pianu iēauso 100,7\%, o su 2980m. tuo paČiu luikoturpiu 101,9\%.
2. Bendroji produccija buvo pasal
 nus su planu isaugo 100,75, o su 2980 . tuo pačiu laikotarpiu 101,25.
3. Pagaminta varpaly pasal plany z. 050 t., o raktas 2051,6 t.Palyezinus su planu 1.augo 100,12, o su 1900m. 101,0.
4. Vorpazy railngunas pagul plany 64,5 2, fuktus 64,5. Palginus su lysom, ieuugo 0,2 .
5. Duroo nauuas , asal plany 10.259ro.,

Paktas 10.226ro. Loauso 100,6i, o palyoinus su 1900m. 200, 95 .

Is paminét, pasrindiniy rodikil.
Datome, kad Laoriko koiontjyvus kiakviundis matais pa iakla vis serosniy razultaty. Nors visi ìinona, kad tia rezultatai zundety buti serosni.

Tb pagrindiné priožastis yra kvallifikuctos daroo dégos trukuasas dol kadry trakunas. Beng dausiuusia isaina is fabrike jaunimas. Daus vargo buna su prorosiniy tochnikos mokykly uuklatinàais. Dulis murgaicily, dažnal buna naparuo tos darbui. Kui kurios jaučiasi ng tis specialyop pasirlnikusios. Jons Labal reikalinga glovotody prioühra, jebol daẼnal pradeds warsaités tik diroti iseainu is rab-
 daroas, kitos pradèd diroti nasauna 11s4 laike frencimy arba ulogai oinančius firongimus. Joms prapuola noras diroti, pradeda daryti pravaikitas, ir rabriko administracija jas at2aidzia. Toks pavyzdys sali outi sukino-parvyniojiso coche, kui isíjo putlintojos Lioranǒaité Blona ir Kleinyté Laiaute. Tiasa, yra ir gory pavysdini4, kai baisel tuchnikos mokykia labai satais pavyzaiziais mergaitòs stoja faukétusics mokyklas. Io praefty moty laidos dvi aerGeitós istojo if Kunno Poilsochnikos instituta Langrosios pruzonès ickuztotg. Pabriko kon Jaunimo orsanizacija
jpatinga đômesí skyré sociulistinium lanktyniaviaul, skirtom TSKP XivI suvažiavino sutikimivi
f 21 sajadi ouvo 131 ,ung 741 juunas daroininkas, is kuriy 425 Vikjs nariai. Coriausiai Sif Lenktyniaviaq uzdaisé paruosimo cocho knatininkès Virginija Achenbachaité, Rasina Riobह̇daité, pluoütintoja Aldona Radzidauskaity, vorDeja Danuté Juodyté, suleeja Onuté Pavilonyté ir kitos. Cerlausios is $\mathrm{j}_{\mathrm{L}} \mathrm{v}$ vkusiane jouny sulayoos pirauņ syskryayje gavo garbés rastus bol asmamnus dovanas. orjanizacida gali didiLuotis savo naràmís, kurica sudarè uasonines soc. lonktyniavino suturtis su Pinsko Didiiojo Spalio 60-îečio puthivdy ver, aly fabriko daroininkèmis. Tai knatininice louina Riobīdaité, vorpoja Juodytè Dunutè, sukeju Pavilonytè Onutè, dvojintoja serkeviŏiaté Biruté.

Prabjus TSKP Xivi stivaŻiavinui, duvo paskelbtas soc. ${ }^{\text {enktyniavinas "TSKP XXVI }}$ suvaijavizo attariaus - if syvonimy". Has organizacija veda if 2.onktyniavitag tarp jaunino. Rezulta to suvedingjawi komjauniao komitato stende bei cachuose.

Jiusa lonktyniaviae jau neulosal pasi rodè knatininkés Ozalyté onuté, ach nbacnaité Virginija, pluositintoja Radzijauskuite Aldons,
pratanpèja Kucavičilatè Dunuté, vorpèjos juodyté Donutš, Juodeskiené Biruté, ričiuotoja Cosnulevičiatè Ausele, put2intoja KrjE10kaitè Roma, Katy pabilsojo us suvadinedowl rezuitatal is iáisis kinti nusalètojai.

Hewaky indsit if oendry daroy inse
16 komjauni-jaunizo kolaki.jvy, kurio jungia 270 dirbanöilidy iv suriy 234 vikj3 naridi. oariausia
 orisada yrá "g" pamuinos I varpéjy ori guda, kuria vadovaúja Danutè bubnyté.ij brísuda buvo $\ddagger$ siparai sojusi 16ial ti virś plano 2,500 t., o pasamino 1,Siot. virs piano. Galiaa paminéti goru zodiku sios orlgados nares Iriny 'onowuriovg, biruteq Juoduskiene, Rong Jidziunione, Denut\& Mikalonyts Sio koleiktyvo pavyzaziu jalôty sokti viso Rabrik koanaunía--jaunimo origados.

Račiuu valant sowialistin! zank-
t níuviag, buvo ir naisiana, Fakty, Lanktyniavimuf. nuwiusti trako stendy vaizdinoi asitaoijui Paruoblino cochas upskritui tokio stendo neturi, varpimo cachus nors ir turi oet napukubintas. cila sal viskas doi to, kad coche daré rakonstre cida. Bet dazur norjtudi, kud cocnouktyvas ras autony viet, stendums. Faip pat visoas organiz
joms trako rozultaty suvediso operatyvaio. Por 60-Ele. ivyko pastebimas posilnkis sloootody judéjino. Jai 1960n. buvo 109 Juunino s2000tojui, kurio s 20 obojo 286 juunus d-rbininkus, tai 1yaik. jau 215, o d4 sloootoj4 294. Kaip goriaulas gloodjas guli paninêti knatainkeq Irany Kurbinjtus, verpojas Ireną starkovičiany, Janing Sikorakienq, dvojiatojq Cny unovičianc. Jos taip pet suvo Lavykę if pavaclarit vykusị respublikinif langrosios pranonès fmoly jaunino bloojdy s.skryat siytujr. Jos buvo apdovanotos LPL Kini try isukywu, vptagomis uswoninèmis dovanonis.

Habai aktyvial fubriko Jaunimas đalyvavo pirmoje viantoliktodo ponknačio komunistin ju Zautudionio tulkojo, skirtojs V, Lonino 112osions simino autinéns pabyèti. is viso dalyvavo 712 vaikiny ir merginy, ju tarpa $4<5$ icondaunuoliai. Talkos 11 ong $4<5$ juunieji sumbininkai diribo iprustinese daroo vietose, kurie pegmino 4,2t.varpali.

Adeinistraci,jos komjaunuoliai sodinu aatoilus, twarke aplink, kabinatus. fükia jaunlao 亡dajinio grudininosf
mokykla buvo ir liaku Lenininé fskeitu. mPKR Xzv strvaziavimo nutarimus f syvening ${ }^{\prime \prime}$. 2981m. ưvo suvedinêani trečiojo iskaitos otapo rezultatai. Lomininenis fakaitos razultatui parod Kad Ituri :o duunjaus alstyviai iuiyvuvo qGyvondinart minaninius kompleksinius luninines fokait paa. is: "lokowis kotunizao-kuriame konunizaş!" htostacijos matu is 390 Vakjs nuriy danining fska 4 1dlaike 327 tompaunuol14. Suvo neatestuoti tio nuriai, kurio utivo iuvylk if sesijus, asantys nohokamose bel dekr $t$ inése atostogose.

Díaktyvia jaunimo ftraukimo it
ikpry uz̀ mok 21 nèa techninès puzangos tamy spurti niay foriag topo mokslinós tochnines karybos apžiura, kurioja dalyvauja 28 jauny fabriko racionalizatoriti ir isradjus. Jio pateitè 23 racioaalizucinius pasiulyms, kuiptouniinti gamyoos toc hnolosid4, spurtinti tochnine pazangit, is kuriy fdiegta 20. Pasaikty ir fdiesty pusiulymy akonoBinis aroktau suduro 3200 rub. Geriausi jaumioji racionulizatoriais A.Macid suskas, V.Lygmalis, V.le sicollunas.

Kovojant ù̀ dešImtojo penkmečio
tǐluoc̆i f fyyiclyuly is vixisjing, raikèty dar daum giau dèmasio skirti profosinio neistriskuso kon rsy organizavimui.
${ }^{2}$ rofesinio melstriăkumo konkursai turi uikinti deralla vietg faoriko jaunino gyvenime. zabriko , proLesinio auistriskumo konkuraipravasti tik verpimo ir sukimo-pervyniojimo cechuose, Atoityje bian darbui komjumino orynizacijos
 ut2ikti dide2i darbg, pravedant proiosinio abistriekuno konkuraua ir paslakti, kud jio uasy Cab2ike sapty tradiciriais, kad masy rabriko jauno ios pabrindiniv prorasiju daroininikys gaiẹty dalyvauti organizuodanuose konkursuose respublikes Eastu. Tiasa, kudangi mas. Paorikas Lonktyalauja su Pinko putliyju vorpaly Pabri cu, tal suduriņ̉junt I puawec̆io razultatus, Pinake ouvo suorsanizuotas aeistrialtuan konkurses tarp musy ir Pinsko darbintikif. Cia i vietç ub̀éá komjaunuolé juodyte Danutè. Tal dar karty parodo, kad nasy jauniluas naetsilleka nuo seny patyrusiy darbininkiy.

Svarebiausias idejinio politinio auk25jaanojo daroo ù̀davinya ir toliau lioka oilus TSKP XXVI auvailiaviao, CK plenuny nutariay, VLKJS XVIII is LiKJJ XIX suvaikiavimy dokuaenty studijuvimas, kova uì pralctinf ju foyvendinlang. Sprindziant ais problenç, didelę roikcōaç
turi komjaunieo politinio mokymo siste a. Siais mokslo mot is veikia rabrike 7 komjaunimo plitinio ávietimo mokyklos. Jose zokosi 244 klau ytojai, is kuriy 177 VLKJJ nuriai. Pozitinio mokyo sistemoje Siais aokslo motais nugrinéj ma "ikonominiy uiniys pagrindai ", "Jauninui apie partida", "Socialistini lanktyniavino vystymas konunistinio poziario if darba auklejimas", "Ldeolosiné kova ir jauninas", "wokslinio komu nizmo pustindai", $\begin{gathered}\text { zian } \\ \text { "Tocinninis prograsus ir eitono- }\end{gathered}$ mija", "Komunistinès norales pagrindai". Sions mokykiota vadovauti partinis oituras iparoisojo i.arineviōiu, D.Grisaliunaitc, Z.Kaluikoviclu, ir kt.Konjaunimo komitotas tikisi, kal bio komulatai portelks juunimul ne tik prograninas $2 i n 1$,s, bet ir komploksiálcai auklès jaunimu. Tai ypaç aktuilus sanijon, kad dabartinis jauniaus naturl to klusinio uisigrudiniso, nolisojus tos kovos mokyklos, kuriç iấjo masy tóvas. Todèl relkia nukrajot konjuunimo poLitinio mokymo sistanos ,ropagandisty, viso komjaunino aktyvo pastangas, kad parti-
 sisumoninty kiakvionas kotijuunuolis, kiekvionas dunas zogus. apginkluojant jaunimy TSKP istminio patio rino zinlonis, aiskus partijos politilcos suprativu ir mokojinu pcoktisicai valkti, tenka masinéms mokymo forшоп.

Taryou šalis fiengo f naudy liuudiee sivietino etapa visuotinị privalomę vidurini nokyag. ふian kulturinès paia ges ǔ̌daviniui feyvendinti may valstjjó skiria miliziniškas lesaes, partiniai ir taryoiniai orgnai atlioka didžiuli organizacin! darbag, jaunid pelasozy araija pasiren usi nuosirdaiai atilkti savo caroincy misidg. Tuo tarpu, prudéjus prukciskai foyvendinti sif $1 i$ dies siviatimo uždivint, is mokykly saunama Ěiniy aple juunuononès abojinguny mokslui. Xra mokiniy kuriuos roikia tanpte tempti fomokykig, is klase f klasy- tokie nesusimusto, kad mokymasis yra Jy pareiga, kad jum reikia skirti visus savo sugaodjinus. Goras pesangunas irgípiraiausia mokytoju nuopolnus, o ne mokiniy pastangy rasultutios.

Mócslas siandion tapcs gamybine jéga. Ta jéga pirmiausia gladi svarbíuose mokslo atradinuose, žzoguus đarby paleņvinanōiojo ir buayoos oraktyvuaç didinančiojo techninéje pažansoje. Nauji atradinai bei isradimai, gumybos technolosijos tobulinimus atveria kelius darso najumui didinti, $2 a l i$ es okonominoi galiai sti printi, daruo zmoniy garovel kelti. Kitas pa-
klaus: " 0 kuo čia detas vi urinis mokymos?" Juk atradinus ir išradinus atlioka aukitaji moksly baigę 2 zmonés". Tai tiasa, bat juk is vidurines mokyklas baigusiy masès in iskyia tie moksliniai inradejal ir atradejai. Taip pat, nuosekius gunyoos tochninis tobulejimas reikalauja sallyoininko, kuris turàty aứǐtosnif bendrajif vidurint issilavinima, platesnit akirati. Juk siandion nepastatysi mazarasčio žpozuus frie stacliy su programiniu valdyau. koksio zinios- suiuolaikinio żaogaus kulturos pasrindas. Antra vertu, vidurinis 1 Šsilcvinimas yru batinas pacrindas juu sukurtoms kulturinèms vertybèas isisuvinti naud tis jowis. Duroo laikas trumpeja, vis daugiau atsirenda laisvo laiko, vis platesnés ir orektyvosnés kulturinès priemonès tolovizija, radijas,teatrai, sausyoé parodu, koncerty ir t.t. Ir kaup nuskriaustas pasijusty z̈mosus, dal liasilevinino stokos neslédanas visu ty kuituros vartyoiu suvokti.

Naip matome visuomaniniui vist $_{\text {a }}$ tinio liokjno tikslai yra kilnus-pajungti visos visuowenés ir kiakviono jos nario gerovai.

Bendrojo luvinímo vidurinéjo mokykloje siais moksio metais nokosi 65 moksleiviai, 1 拿 ju 9 VLkics nariai. ivertinant jaunimo nokyagsi bendrojo Laviniwovidurineje mokykioje, reikia Gonstutuoti tai, kad Pabrikas ivykde mokiniu pasiuntiao if vakarinas mokyklus piang ir antry, kad jauni izonès neturintys vidurinio işsilaviniso doveik visi mokosi išskyrus tus moturls kurios jra dekrutinose ir nemokumose atostosose avba ausina mažamočius vaileus. Konpiohtwosant mokiniy kontingenteq didelif darby atilko cechinès koaduunimo orjanizacijos, komjaunuollai atsakingi už vakarinif mokymefsit Gešit pionlaté, J. Siwonaityté. Tačiau tolosnis dirbančiquy aokymus reikulauja dar didosnio komjuumino komitoto, cochinily, komjaunino organizaciju démasio. Roikin ir toliau atkakliai plésti JudqJiaç "ǐi eikvionem jatunat dirbančiujam vidu2int izsilavinilaqu . Keikia dausiau organizuoti pirnuny patyrimo seminary. Vesti individuaIq darbs au kiokvionu tiek nesimokančiu, tiek besisckančiu darbo jaunimo kokykloje moksloivius A1ukinti diems visutinio moksio svarbeg ir roikšt \&. Visy masy moreline pureiga ra,intis besimo-
kančiais vakarinëse mokyiciose, goriau panaudoti fistatymus, numa tançius lengvatas jiems. Per ataskaitinị laikotarpif mosi klausimai ouvo svarstyti komjaunimo komite posedíiuose. Visis ratytais klausimais prijm ti nutarimai, su kuriais supažindinani cechiniy konjuunimo organizacidu sekratoriai bei asmonys atsakingi ui jaunizo knw nokyma, Tačiau ăiuo klausinu komjauninus dur daus reikia padiroéti. Bo vidurinio išsilavi nimo Cabriko jaunimas siekia ir autcitesnés kvalirikaoi,jos. Technikumuse aokosi c2 jauni èmonès, is kuriy 12 VLkjS narius. 4 VikJS nariai mokosi auksítyju mokykiy noakivaizdiniuose skyriuose, Liuudies univesritato 6 rakultetuose mokosi 70 vaikiny ir murginy. Taip kad masy jaunimas vis tiktai nonurimataz ir nastovi viatojo. Noblosai faoriko somjaunimo organizucija sieruvo šeśtifj4 vid mokykią. 19ou-1981m. Easy rauriko dirbuntioji zlooojo net $2 y$ pioniariy buriy. Kiakvienas seras supaìndina savo bario pioniarius su Pabriku, tochno logija, esanomis specialydémis, atsako if dominan ČLus kiuusiaus. a亡siajkodami pionioriai kviečia

## - 15 -

Savo d̄alus if savo Ľwontos, 1škilalngas rikiuotes. Gorlausiai sefavo pioniorius vita Gocalte, Virginida Achanbacheité, Ale sidukaitiené. Nora yra 1\% tokiv, kurios laikui besgant apleido à dariug. Aloinai Praneviöionoi, Irenai Gureviǒiatai naujais mokslo metais rolkèty etidinlau ziaretti f daroç su pionioriais.

Siuo atu fabriko yra 8 cech1 és organlzacijos kurioso yra 425 komjaunuoliai, Comiausiai dirba pagindiniy samyoiniy ceohy, komjamino orjunizacijos. Pirmauja cechoorganizeoids, kurios selcretorè Siupioniatè Genovaite nors ir paruoidno ir akino ceohy organizacijos ir noduug ky nusile1dミła. Ir Sinonaityté Juraté 2r Jostekulto haryte dada visas pastangas, lead Lüvosti savo orsandzacijas if pttokf. Blogiau dirba mažosioas orsanizacijos, kaip atlieky baro TKI, alektros cecho. Atlieky baro sokrotoré Gal! na Petravic̈ienè dažnai važino ja f sesijas ir tat jos nebuvi aas labaj trukdo daxoul. Ta pati padêtis ir TKS. Eiektros cocho sekretorius yra dar ir aporto taryoos piraininkas, todel jau nelioka iaiko komjauniso darbuh. Visy cechiniy organizucidy grupiy scujozzal dirbe neblogal. Bet

## 16

geriausiai dirba paruosimo cecho "A" pabainos sruporgé Regina Riebždaitè ir ${ }^{n} B^{n}$ patiainos Virginija Achenbachaité.

Nemaza fabriko komjaunuolíy dalyvauja sporte, saviveikloje. Mabriko turista jau sjejo doug apkelizuti is pamatyti. Jiems vudovauja sukinocacho malstro padéjéjas Ķ̧stut1s Oicevičius_ T.urizuu užsiiminèja taip pat varpiso cocho sekratore Canute Silupioniatè, elektros cecho sekretorius V1das Lyisadis ir I

Sportinèse varžyboso garai pasirodà lengvatleté Antanina Siežaité, rutbol_ninkas Evaldas sunda.

Komjaunuolis Viktoras Šurna
dalyvauja naujai susikarusiane rabriko estradiniame ansamolyje, pats fabriko bendrabubio salèjo praveda diskotekas jauninui. Komjuuniso komitoto nary Alé sidukaitienè deinnja fabriko Hotar, $\Delta$ nsamblyde.
$0 \Leftrightarrow 1$ to Šiais matais fabriko kot
daunuoliai sorai pasirode Llik'J Kapsuko EK suorganispotame feisini.y Einiu konkurse, kur
 ir 」aunimo żbyje "Taryoinés liaudies revoliu-
cijos, kovy ir darbo šlovéa vietomis*, kur děème troc̆iqja viotz. Gila aktyviuusiai pasirode tromjaunu lbaL Vita Gečaité, Kęstutis Gicevičius, Antanina Slažaité, Larisa Kozlova ir kt.

TaClat organizuojent kultarines priemones suaidurlake su dideliais sunkunais is pacio jatainno puses, pradedi ruosti koki nors ronginfi pve.vakazoneq. Sini por cechus ir klausi. ar ois kas nors ar ne, ir iägirsti toki, atsalkyast "Kam mon oiti, jel ala galiu nueiti if restorans pasedeti". Iv tai gana dažnas atsukymas. Ir organisatorians prap cole noras organizuoti ka nors. Noretysi kad masy jaunimas baty aktyvesnis šiuo atžvilgiu.

Be to nemaर̌es barys VLKJS nariy dalyvauja is kitosa visuoweninès organizacijose. PVz.: liaudies đraugoveje is̉ 240 nariy, 52 VLKJS nuriai, liaudies kontroles grupéje is 120 nariy 20) vikj3 nariai.

Praeittais metais masy organizaoi.ja paruoš kan01datais if TSKP eilles 7 savo narius, silais seteis numatyta paruošti 20 , Kol kas paruosta 8 nariai. Bet tikiaés kad is jemiausiy savo aarly dar paruosime dauglau Kamidabu.

Kalbant apio sorus ganybis rodiklius koujaunino organisaoijoas reikia nouzuiríti ir kovos au nusikalstanumo ruktes vis dar pasitaikančlais ilusy Faorlke, jaunimo auklejino. Siloje kovoje svarous vaidauo tenka kom, јunimo operatyvinei grupei, kurios vadas yre ndinus komunistas hnatoli.jus Dječenko. Pagrir dinis gupés uídaviays yra prosislaktinis daroas su nopilnameči is, linkusiais nusikalati, kova st spekuliantais, valatyoinio turto sroustjfodais. Grupes bariai lanicosi Sedmose, kurios irasytos $f$ Vidaus raikaly fikaitig, bol tolilose submose, kuriy nariai 2-3 kartus paburodo med.blafvyiciojo. Taip pat bual meusiniy ranciniy motu, ruoüia reldus, Garai dirba Vytautas Zuoriokas, Valius Slavickss, Roma biellauskionè. Vienu aetu grupé buvo pradejusi ologiau dirbti. Dužnai nonuofauvo if budejiaç. f tail turêty aticreipti déao3i stupès vadas.

Nors pas mus Íbrika reLui pusitaiko toks raktas, kaip pastorus iadirbio normy nevykCynus, bet sukimo- pervyniojimo ceche dar yra tokiy darbininky. Visuose cechuose dar pasitaiko, kad kuri nora daruininikè nowyikdo isdir-
bio normos kolias dianas ir ailès. But tai bana doj inliavos trakumo, ar frinsiny degiwo. Taip pat suriz:o coche Jaunos darroininkès urbonuite Dunguole, Vilisuitò Dưutó, Sceponytè DAnguolè, Kryiloksité Rowlualda nepuduro isdiroio nornos đis foadiiy stokos, det tokios jau sonial dirbanõios duroininkès koujuundolés Barçlauskaitè Roau, Siaise skienś Tuaara nepadaro iJdivolo nornos dol to, kad tingi dirbti. Af misnau joas raiket, Busiof abti.

> Kond
nomuže pdaryti jaunimo aukiéjliso darbe. Nors ga muma ne vieadu tas alkas!. Kiacioionas coohas

 Danuts, Duasi:idtid Harija, sucino-porvymiojino cacno dvajinbude Kasiackuits Kilatina Laboi mésato daryti priveikitas, Linke prio Inghnio. Tokik Znones sviartonas, joi sriastas papelkieas nopadodai pavaizduojano "kp" sionlalkrastyje.

Lay organizuoida taip pat kovoja su cirtuokliavisu. Jau vion par, Lniu. ménasius

 VLKJu norys Glacovičius, taip pat jochaninis
diretubiy daroininkal R1auba, Lakaviŏius, kuri.e taip pat Vikjs norys, paruosimo cacho tranapoituotojas Disys Kystas, autonatijkos oecho dexoininkes sumosa, Koip matove net 2 Vilks nariai, darantys sédiç musy or canigacijaísíse konjaunuoi.iai iuvo apsvarstyti komiteto posedyjo ir dions paroikuti griezti papeikinal.

2aip pat konjaunuoliui Algiui Jarnuaikai parelkstas griez̄tas papoikimas ué visioulos twarkos paz̆oidima.

Vionas is syaroíusiy uždaviniy 1 $4 \mathrm{~S}_{4}$ f forike yma kova s. valstybinio turto scpustjau. Groostymo atvej4 dar pasitaiko musy Eaurika, kas noísiamai veikia darouotojus, o ура ̆́ Jaunínç. Por 1980-81m. paşalinta uל̀ stam-
 pariuaino cecho trungportuotodus Lapinakus Vidmi ntus iz elektros cechoelektromontorls KaraleviČIus ALbis, paroiksti griaìti papelkimai sukiso cacin kobjuunuoldias Vasiliaustcienoi Marijai it Vaninai Lizuterienei.

Dideli vaidment kovoje su visokiaiel teỉèt arkos pažeidinuis tiok.soc.turto orcostytojais, tiek sirtuokliais, pruvaikstinin kuis atliaka "Kondaunimo prožektorius",kuriam
vadovauja Danute Grigalianaite. 3e cantrinio "KI sLanluikuss̆čio kiekvionag ceohes turl savo atski
 duojsui axu wiskuis Eaxiais girtuoklioigprevaikds ninkai, eroostytojui. Bet erete jप lead jia ix f turety puvyzdt, pavaistuojani Ir seri caktai.
 tu1p buckyyti, kad v $\$ 1$ nspuvilisduobige

Siuna darbe "kp" namienas reaicert
 21audios konrolos şups, or genizuodunt fvainit: raidua. Cis roikety Liaudios kontrolis grupel. 15 "Kp" atuba s is postans sud.syti bondra volkl plin, is juo vatov utis.

Kisty fauriko icoi oletyves s̀aruoja
"Tiosos" kolthe * "noriko edennistracide ir visuc menings or anitucijos dude visus patstungas, kud autirtjde risifinti isipureisodinui baty garoinga vylktomi. NenaËa nuvaike raoriko darbuctojorl, o tuse barpe ir jeunitas, praaitu mety rudomi, kai tusy filuose del blogy ono segly peltis. Zade јo but sukmisus runicelites, prie kuriy diruone ilgia
 iukuy aktoriss, vas?ry diroome Sieno tvaricymo, det
va剖nejame tvarkyti dobilus. Nuolat akyje dirba fabril so tochnika.

Konferencijos ušvakarése vyko ataskaltiniai-rinkininiui susirinkinal pirmináse komjaunimo orsanizacijose, konjaunimo grupèse. Jia parodé, kuip isauso ir sustipntjo masy rabrik komidumino organizacida, padidejo jos ftajo jaunimui. Vykusiuose komjaunimo susirinkimuose visa puriston buvo una2izuodanas nuvaiktas darbas por prasjusi laikotarpi, vykdant istorinius TSKP XXVI suvaìiavimo nuturimus ir kelianus cochinems konjaur nime or janizacijows uidavinius Garas komjuunimo susiriniclay uruozas buvo tas, kua juose ypatingus dénesys duvo skiriubes uzdavinians, kumiuose iskerLe VLKJg XVILI suvailavimus igjvendinino analizavinus.

Coohiniy piriminiy komjaunibio organizacidy ataskaitiniuose-rinkininiuoso susirinkiसuose dulyvavo 95,15 yskaitoja asančiy VLKJS nami 13 kuriy pasisake $35 \%$ dalyvavusiu susirinkimuose komjaunuoliy, Mdlonu buvo is tai, kad vedant ataskaitinius-rinkiminius susivinicimus, uuvo jauČiamb pirminès partinès organizacijos puraba. verui asaskuitinius-rinki inius
organizavo varpiao cocho pirwine konjaunimo organizacija, šojo or janizacijoso buvo plačiai isans
zuota komaunuoliy is jaunino indslis vyicdant cacho gubyoinua uziduotia, Daus dasosio buvo skirlana konjuunuoily daroinian auklidinuh gosintl, aisicinutios priaz̀astys àl kurị̆ jaunisos
 uuvo kaibéta apia komjaunuoisaky parruisodiny vykdyaç, darbo drousky ir icitus visen cachui aktuallus chaushaus. JLund gocho is Jusirinkiay pravolituo analizia maty5i, kad cocho udainistri oiju 421014 diadai skiria kotijuunino urgandsac2jai, daŕvu. su juuniau.

2alp jub pzadijus vadovauti sukinoparvyniojito ochno pirainai towjuninoorsanizar


hores.joi Kud autaupte pazirtia

 viont auly rooriso Juunu diroanćivose, jaunah dasbinincui kosjaunito ongnizeoija turi tap bi piry ida mogulolininite josiokiy ir avajoniy isBLyildymo. Lada nas pasiakains pabrindint tiks14 peljeing sufonuot1 jaunan Fuogui aktyvic s.franimo joziciuy.

Paíynedani vaskiny ir narging durbo siacinu, mas aajalimo nusiruninti two, kas pa ioksa, suphaa moksti kTLziekal vertints rosuivebus, aurasti rososvus, atsklensti
 apselvot-i anallzuoti savo valkli. 2odal kis visnos kot jauniuto orgnizasijos uidavinys Siroti taip, kud kiokviona orsankzacija tapty korinsu kolalstyvu, pajosiu sprosti ja: keliamug wìdavingus.
 uरime konjouniso susiririkimai. Tac̆iau ne vi da jie pasiakia tiksiag. opriazustis vionapaviráutinilkal ruculealsusirinkinil, Na viseda susirinkiey metu svarstomi altwias, dounina joudinantys RLuusimal. Panugrinejus easam padst! ko: Jawidno organieacijose rejkila pusakyti, kac allojo ju lubui stokodulas draluyds, nosilimana priononiy, ke22: vikes nizi, stsakonyoe ui. โstaty ralke iaviBy vykiytin. Fodel komduniso oryanisacijot dy sokrotoriams, komjuunimo aktyvui iekyia atsakingas ueduvinys-icruopsičioi ruouts sualu2niciows, olacti, kid auturimal baty kor kretas, roulas, aisklal surodyty uidavinf
inrormuoti komdaunuolius apio jy vykdym, skuoiai raolizuoti kritinus pastubas is pasiulymus, noluisti, kud baty paielsti fatutuose numatyti subirlmiliay oroanizavino torninai, kad susirinkinuoso ounty fortinimg tie komjounuo2ial, kurie nociluiko Vakids fataty reikelaviny. Jeigu dar pasitaiko abajinguno, drauamés ir detuty pacaidino fuitty, tol svarbiausia vso to frionastise 2 L ti trakunal vidindano orgu-
 aktyvo, kiakviono kondauntolio lumida didelis durbas, ke2iant cavo komjaunimo oranizacijos kovinsuny.vikjs uk di Tus pritarè eilès kod-Suniluo orsanizacidy iniciatyvai 1901 mataia ímonèse kowjuunitio jaunivo LaĔtadienio talke, kurios Lesoos pus skirtos "Solidaruzo fondul" Si astadiunilo ta 2 ka skirtia Lonino komjaunino 63-csioas ikurimo batindms ifyiks spalio 24 dianj. 2icicess, Kad visi fabrío komjunuoliai ir juunimus su ontuziozu priturs inai iniciotyvai ir baunioi padiriods bulkos dions.
1.OMAUNIWO KONFERENCIJOMS SKIFII

DAUGIAIIFAZ̆INIAI LFIDINEIIAI
"JAUNYGTE"
SIETARAI,UIENYKIES!

RIKO KOME ATUS BEI
NČICS ENER-
E DAREE!
ganizacija
$-404$
$-25$

Atrode saulé paskutinius spindulius dovanofoaiesto turyatauls; šes̆tadioni, apalia 24 djonz̧, susirinkusiens prje Slavantelio ežaro Lazdijy rajone, Vjsur aidojo muzjka, tufjatal bruzd jo.prio palapinfu, taiséjai dar kartą tikrino tres visus if atjdarymus ktur turjaty klubo pfrminjnkas $\mathrm{Va}_{\mathrm{a}}$ ailiauskas pasivejkino atvyktsius. ftajkeq dajktinjus ry raportus pradajoma ruoz̃tis varz̄yb.as. 0 ju buvo daug. Pirafausia kilucily ruoz̃as, kur raikojo jogas is̃bandyti palapines statyafy, peraikelfi virvèmis, irkluoti valtf, peraiti judanciais rqstais, -autvorti nas̃tuvus, perdeginti vfrvutę, Fo tg vjsi susjrinko jšajskjnti, kas stipriausias virves traukimp. Bone labiaussai sudomjno tumbj-juabi varǐybos.
 rodé savivoiklinius numerj, 43 , 2 jarejoaa skaidras jă turiatinju žygiч. Ilgai netilo dafnos ir auzika.

Ryte vêl yaržybos;gamtos pazinimo konkursas, bafdarés irklavimas, palupinés atatymas, turistinfa piatu konkurass,Atiminimu apia sąskydi turjaty pasodjati berádjaf. Pradéjęs dulksnóts lfetuas pakjlęs nuo fazero vejas skolbé atejusi rudení. Tacjau tal nesudrumsté geros nuotaikos. Vssi pailáaje, pasisemq naưj4 jégy grizzoma namo. Tal buvo paskatinia s.skrydis Ejas metais. Tad jki kitos vasaros!

PVF turistai


ITOTA
koajeumimo orzanizaoijojo jachInês pirainéa koajaunimo acijos
auniso gruply
ajaunimo organisacija jungia－ 50 narius
aunimo－jatniso koleiktyvy 1．mo darby dirba 13 koaunistụ Idaty \＆TBKP marita anuollat ywa alasko IDP doputa
 1 tcinejus
darbininky dariu rapinasa otojai，

11as prifata 17 jauny darbint

Wota 11 garisusily konjaunuoliy arius
idurinà jo bondrojo luvinimo no 5 ？jqunuolial is ju 31 vikJa

Chnikumuosa 35 Jauni žuonés 1kstufy ankykly noakivelad！ cyrtuone ？
to operatyvinàjo grupéja 70 kandicatal
qo gasybininicy Eofuoja pionio－

## －Va3ark IBI

## Subruyd turlatel，paetobedq ykel

 bią̧ aplo organisuojana rabiko turlaty

Ankaty šośtadianio rytis，pilnael a sutobuase gantos，turizano aebejy atvyko
 ja4 lauke $\ddagger 4$, kad paǐventinti upalio vendgniu4 porve日ti bisouls par paruoanta KankorsEiq 1211ay．
fairengèso atovyiclaviatan．Fakel－ ta 日tovyklos＇valiava，Atvyiko 5 koaandoa ？ Iixata diany fvykg aunkiadalos varizy bos－buriotlae astefatd；3jakrydito range Jai parugắa daug tvairiy audatingy pert －j1ay por upalk，tad no kart 4 varalyby dotyy1ath toko i首efaaudyti Caltokam
 WiJ4 viateq turlatinajo ostafotejo laiat fo adminiotracijoa koanda．
 § aikãtilg kviadiannu tinklinfnky ko－
 aukino－poryymiojiao vacho koaanda．
 brakiapis；itiprionsia huvo paruoziao oa cho kqaopds ，

Artojo vakaras，Tab You kuri itai
 ir 日tovykloviatos puaicv．inyao konkuraud Komialjal foblaasia parlou vorplad cecle aerginy etovykliviote ir ju pageainta turistinc vakarlend．．

Antrojl diona prasidojo orionta－ cinomia varizyboad．，Oraiठiausia हैla buvo aukiao cecho koaenda，

Vyf，toiadjas aforio acfodietas if，lukota akolbin asciocryilio nugaletojaia aduinistractjos kcoandq． 5 vadtisal varly
 vûliava，

Su gora nuotaflia tr dafna grifo－ wa neac， 3 kI ackanठioa vaauroal
－Panute Grisalianaies
knajatinimo koultyto nert


IC̆TAI
koajaunimo organizadjofo achinâa picuinéa koajaunimo aci jos
aunimo gruply
ajaunimo organizacija JungiaTJ narius
unimo-Jauniso kolektyvy iso darby dirba 13 kosunistụ sdaty \& T3KP wring
anuoliol ywa alosto IDR doputa
 teicesjus
darbininky dardu raptnasi otoja1,
dlas prifinta 17 jauny darbint
uota 11 garisusily kolifaunuoliy arius

1durinája bondrofo lavinfmo no
${ }^{5}$ ? jqunuoliai is j4 31 vikga
chमikunuose 25 Jauni žanọs
 yriduoge ?
to operatyvinaja grupeja 10 canjuctatai

r $\quad$ VA3AR/ FRI3DIMILIS
Supruzdi turlatō, pantopedq $2 k 01$ biaq aplo organiajojana robriko turinty


Anksty yostadionio ryta, pilnal a

 ju4 lauke ju, kad paĩvontinti upalio vandeniu, porve日ti binsolals par paruoăta

[airengemo atovyiciaviatan,Fakelta etovyklos "valiava, Atvyko 5 kosandon, Firaมa dioneq tvykg sunkiadaios varžy-u bos-turiatiad astofate, 3jakryditio rango Jai paruoăa daug tvairiy sudotingy pert 0.1 mu por upall, tad ne karly varāyby delyvianti toko 1arefaandyti baltokan vahdenyJo, o Eitaravans pasijuoltti,Piry wafa viatị turiatinndjo estafotejo laiae. Jo adainintracifos komanda.

Eruyat piallsôjusi-vàl varžybos,
 mandos .3̈lose var=ybote nenugallad. buve aukimo-paryyniojiao vucho koaanda.

 cho kquipitás.

Artodo vakores.TaErou turn thai
 ir 盺ovykloyiotóa pubitvantyao kankursud kouialjal tpbiausia partha yorplad cecha aerging etovyklaviato ir Jy pageainta turistiné vakariená, .

Antrodi diona prasivajo ortontecinómia varz̄yboada araí̌iauaia cia buvo sukimo cectho koapodar

VyF,toisbjas ayorio motedietas fi.bukota akolb1a aģolcrydíla nugoletofafa adainistractjos kosandq.Svailitial varEy by nugalotojai, llululdinagig osakryailo voliavia,

Su gura nuotafika te dafo grito-


$$
\begin{aligned}
& \text { panata Grigaltanaiss } \\
& \text { koajaunian kotaityto nert }
\end{aligned}
$$



EIM NUO I97?m NR

## 

## Brangun dreupel

fu isrinktaa delegetu i Kapauko putliyju verpaly fabrike koa-
 11, kaip komjaunimo organizacija dirbo 1984-85m,atankaitiniu laikotarpiu, kaipvaikinai ir merginos vykdo Partijos ir Vyriausybás num tarimis.

Panakok konferencijoadalyviams, kuo gyvana T'avo daagal, siolyk kifnikety padaryti gerinant komjaunimo darbt, neakonforencijon if koajaunimn organizacijoa darbo setcaè priklausya auo to, kalp oktyviai J'u Jojo dalyveusi.
 saikacijoo darlon.

Sukgien qua,dnlegata।

## Fabrike komjaunime orgenisacijo atruktira



Viso cachiaity koajau-
Aiso organikaciju B B 8
tane ska

- pagrindinês gamyboa
pagalbinès gamybou 4
- tectinihan mokykls 1

Viso gruply 32
tame akaiciujaKJK 9
9 $10^{\circ} 10$
it. Konjapgime komitelo aekretore išronke vite Cotaite. Kcmjounise
 frak, metes, kad aktyvial isijunstu if Tabriko. foytktyvo a Gurbingai sutikty TSKP faarimo 60 -meti. .:
lepraéjo be pédseby ir 1893-1984 meta1. Kpmjaunime orgahisacifon phas, rapindomasis jounimo laisvalaibio bultaringu is iveiriapaniu puizaviau, Drevede velerus-dishotehas, nuvyko isusizikima au kaupo: paro gamybipio ausivienijimo "Boltija" Lcojaunuoliala. Huvo prevesti
 paranizuotame toisiniy zinjy honkurae. Šiame konkuree telp pat tar


Mbriko janimas dalyvavo patriotipiame žybyjerxl penkmectuir-spar


## ฆั\%

Jeunipaz if gamy ba

1. Jıunimo dalyvawancio soc, lonktyniavias akaiciua ..... 421
2. Kowjaunimo-Jounimohrigady skaictus ..... 10
3, KJK dirbl zanniy ..... 182
3. Jaunime elobntojy akaičiua ..... 130
4. Olobojany darbininky akziciue ..... 160
uf̃duntia kaiciun76
t.ak, VLKJS nariy ..... 20

IABRIKO KOMJAUNIMO - JAUNIMO
GYVENIMO EPIZODAI
NUOTRAUKOSE
$i$


Kapsuko putliчfy verpal廿 fabriko I komjaunimo konferancijoje a taskaitiní prones̆ima skaito sekretore Severina Rugienieniute (prezidiume pirmoje eileje LLKJS Kapsuke MK organizacinio skyriaus vedejas Vytautas Svetkauskas ir buvusi fabriko komjaunimo organizacijos sekretore Ona Dočyte-Vilčiauskiend). 1976 m


Kapsuko putliufu verpaly fabrike organizuotame renginyje - jaunuju specialistų krikětynos ("krikštytojai"). 1976 m。


Kapsuko putliyju verpaly fabriko II komjaunimo konferencijos delegatu registracija.

1977 m.


Kapsuko putliuju verpalu fabriko II komjaunime konferencijoje ataskaitiní pranešima skaito sekretorius $\mathrm{V}_{\mathrm{y}}$ tautas Svetkauskas. 1977 m .


Kapsuko putlitjq verpalq fabriko komjaunimo konferencijoje kalba VLKJS CK skyriaus vedéjas Zakarovas. 1977 m .


Kapsuko putliyju verpaly fabriko komjsunimo konferencijoje kalba LKP Kapsuko MK sekretorius A. Račius. 1977 m.


Kapsuko PVF direktorius R. Grajauskas supažindina VLKJS CK skyriaus vedeja Zakarova su fabriko darbu. Drg. Zakarovas kartu su VLKJS atsakingu darbuotoju ǔ̆ Balratusijos ISR ir Lietuvos TSR komjaunimo orge nizacijas drg. Skripnikovu dalyvavo fabriko komjaunimo konferencijoje.

1977 ㅍ.




Kapsuko putliufy verpaly fabriko darbuotoju naujametiniame karnavale "Maั̌पฟ gulbiч sokis". 1978.XII.


Kapauko putlinju vexpalu fobrike dirbančiuju - vakarinés mokyklos moksleivit - simtadienyje. 1979 m.


Kapsuko putliपjǔverpaly̆ fabriko komfaunimo organizacijos komiteto nariai (sekretorius V. Svetkauskas, instruktore Lukošioté, šildymo vedinimo cecho viršininkas A. Kvaraciejus, verpimo cecho meistre D. Grigalioneite ir vyr. buhalteris A. Grinevičius) tariasi del darbo plano sudarymo. 1979 m .


Po Kapsuko miesto komjaunimo konferencijos joje dalyvavę ILKjS Ch I sekretorius V. Beltranas kartu su LKP Kapsuko MK I sekrotoriumi V. Sinicku, II sekretoriumi A. Urbonavičium, Miesto vykdomojo komiteto pirmininku K. Subaciiumi atvyko q kapsuko putliuju verpaly fabrikg. Juos pasi-ç tinka direktorius $R$. Grajauskas, paiknes organizacijos sekretorius S. batulcvicius ir profsajunginio klubo vedeja I. Rožaité. 1979.XI.

 profsąjunginio klubo vedejai L. Rožaitei už malonụ sutikimą ir apoovanojima tautine juosta bei gelemis. Su dre. V. Baltrunu kartu atvyko LKP Kapsuko MK I sckretorius V. Sinickas, 11 sekretorius A. Urbonavičius, Ne jono vykdomojo komiteto pirmininkas A. markevičius, Miesto vykdomojo komiteto pirmininkas K. Subačius. 1979. XI.
sillun jitulus Ilurln imumin man



Kapsuko putliufu verpaly fabriko $V$ komjaunimo konferencijoje ataskaitini pranešimà skaito sekretor 1 мma Juodeškiene-Naujalytê. 1980.1x.24.

"Naujojo kelio" redakcijos taurés moteru krepšinio varžybose žaidžia Kapsuko putliчju verpaly fabriko komanda "Gijan" su "Jaunyste". 1981 m.


Kapsuko putliy.jy verpaly fabriko VI komjounimo konferencijoje ateskaitini praneãją skaito swavetore Alma Juodeskiene. 1981.x.l.


Kapsuke putliyfy verpaly fabrike susitikime su Pinske putliuju verpalut rabrike atstovais rabriko komjaunimo organizacijos sekretore Vita Gečaite ir Baltarusifos TSR Pinske putliu̧, me organizacijes sekretore E. Košliakova (kaireje) pasirašo bendradarbiaviac suterti. 1982.11.25.


Kapsuko putliчju verpaly fabriko dirbantieji tarpcechinése kroso varz̆ybose. 1982.V.7.


Kapsuko putliu̧ju verpalụ fabriko dirbančíuju tarpcechíniqu kroso varžybu prizininkai. 1982.V.7.


Kapsuko putliuju verpaly fabriko komjaunimo komiteto nariai išlydi if VIKJS XIX suvažiavimą delegate eamyinio mokymo instruktorę Virginija Petkevičienę (antra iる kaires). 1982. V. 14.

,Kapsuko putliчju verpaly fabriko taristu sąskrydyje verpimo cecho komanda (Kazly R0doj -Senoj Radoj). 1982.VI.6-7.


Kapsuko putliu̧jų verpaly Iabriko komandinese turisty varz̆ybose paruošimo

- cecho komandos dalyviai iveikia kliatf (Kazlu Radoj-Senojoj ROdoj). 1982.VI.6-7.


Kapsuko putliuju verpaly fabriko VII komjaunimo konferencijoje ataskaitiní pranesimą skaito sekretore Vita Gečaite. 1982. X. 14.



Kapsuko putliyju verpely fabriko profsajunginio klubo organizuotose tradicinese fabriko darbuotojy naujagimiy vardynose moksleiviai sveikina tevelius ir mazuosius varduvininkus. 1982. $x$.


Kapsuko putliчfy verpalu fabriko dirbantiesiems organizuotoje naujametineje vakaroneje "Brolišku tautu žyaigždyne", skirtoje TSRS 60 -mečiui pažymeti. Fabriko kursinio mokymo kombinato kolektyvo atstoves vaizduoja estes ir atlieka estup programą. 1982.XII. 30.


Kapsuko putliqju verpaly rabriko VIII komjaunimo konferencijoje pionieriai iteikis geles LLKJS Kapsuko MK organizacinio skyriaus vedijui A. Bajorui ir LKP Kapsuko IK II sekretoriui A. Urboneviciui. 1983.X.13.


Kapsuke putliuju verpaly fabrike organizuotame Naujametiniame karnavale (pirmane plane profsajunginio klubo vedeja Laima Roz̆aite ir kolijounimo organizacijos sekretore Vita Gečaitel 1983.XII. 30.


Kapsuke putliufq verpalq Iabriko darbuotoju tarpcechinese krepšinio varžybese. 1984.1 .18.


Kapsuko putliuju verpalu fabriko profgajunginiame klube organizuoto jumoro vakaro Iragmentas.


Kapsuko putliuju verpaly fabriko IX komjaunimo konferencijos delegatus sveikina そ̌efuojamos J. Ziugždos vidurines mokyklos pionieriai. 1984, X,4.


Kapsuko putliuju verpaly rabriko IX komjaunimo konferencijoje kalba verpimo cecho pirmines komjaunimo oreanimecijos sekretore Asta Prokurataite. 1984. X.4.


Kapsuko putliuju verpaly fabriko IX komjaunimo konferencijoje delegatus sveikina Baltarusijos TSR Pinsko putliuju verpaly fabriko komjaunimo organiza/cijos sekretore Gelina Mochor. 2984. X.4.


Kapsuko putliufu verpalu fabriko ir kitu kolektyvy atstovai autožy-
 liuose prie aukuro kritusiems koveje tarybiniams karians. 1984. II. 18,


Kapsuko putliufu verpalu Iabriko darbuotoju 1985-uju - Naujuju mety - sutikimo vakaronéje groja rabriko komjaunuoliч anzarblis (is kares): S. Paltanavičiené, A. Slyterienণ, A. Skaudickas, R. Mackeviと̌ius.
1994.XII.


Kapsuko putiitju verpaly fabriko verpejai Danutei Juodytei po rinkimu iteikiamas laikinas LTSR Aukǧčiousiosios Tarybos deputa to pažymejimas.
1985.1.



Kapsuko putliuju verpaly rabriko komjaunimo komiteto na rys Albertas Skaudickas renginyje "Lygiuokimes i veliavas" neša 158 šauliu gvar dijos pulko vèliava. 1985.IV.11.


Kapsuke putliuju verpaly Iabriko komjaunimo organizacijos renginyje "Iygiuokimes if veliavas" prie 158 gus rdifos sauliq pulko velievos garbes sargybofe B. Petronyte ir I. Rinkevičiene. 1985.IV. 11 .


Kapsuko putliujy verpalu fabriko komjaunimo organizacijos renginyfe "Iysiyokimes i qeliavas" kalba rabriko juristas, komjounimo komiteto $1985.1 V .11$.


Kapsuko putliuju verpaly rabrike prevedant priomon甘 "Ly giuokimes i. veliavas, prie 158 pulko (sauliy grardijos) veliavos Edmundo Arlos vadovaufama komjeumimo-jaunimo brigada - socialistinio lenktyniavimo nugaletoda: 1985.1V. 11.


Kapsuko putliuju verpaly fabriko komfaunimo komanda ("Arabain") LLKJS Kapsuko $M K$ organizuotame miesto ir rajono pirminiy organizacijy saskrydyje, ivykusiame Akmenynuose (Kapsuko raj.), is̆kovojo trě̃iaja vieta. 1985,VI.8-9.


Kapsuko putliufy verpaly fabriko X komfa unimo konferencifoje kalba buves KPVF komjaunimo organizacijos sekretorius, Gaybinio susivienifimo partinès organizacijos sekretorius Vytautas Svetkauskas. 1985.x.3.


Kapsuko putiitju verpeit Eibiriko X komjaunimo konferencijoje komjaunimo komiteto nari, operatyvinio borio vada As Skaudicka apdovanoja LiKJS Kopsuko MK organizacinio skyriaus vedejas V . Rudaitis (kaireje). 1985. X 。3.


Kapsuko putliqju verpaly rabrike organizuotoje jaunojo darbininko šventeje kalba labriko direktorius rimantas Grabauskas. 1985.x.26.





Kapsuko putliu̧ju verpaly fabriko profsajunginiame klube LIK organizuotame renginyje antialkoholime tematika "Vietoj tosto". 1986. ${ }^{2} .17$.

# hAPSUKO IUILILN゙G VFRIALU IABRIKO ROLJAUNINO ISTORIJOS 

I U R I N Y S

1. Fratarme 1 pus2.

之. ho jaunimo orgenizscijos 1972 2986 mety istorija.............. 4 pusl.
3. homjeunimo oreanizecijos konferencijose išrinktu komitetu va Tdinisi sares̆ง1..............
4. Apdovenojinut nuore š i. . . . . . . . . $\begin{array}{ll}\frac{1}{2} & \text { pusi. } \\ 26 & \text { pusi. }\end{array}$
5. homiounimo konfermacify emble-
mos 35 pusl.
6. lonjeunimo konferencijose skeityti ataskeitiniai fronešinai.. 37 pusl.
7. Deveistiražinit leidineliu $\mathrm{ng}_{\text {au- }}$ nysten nerenpliorioi............. 68 pusl.
8. Fsbriko kond unino-js unimo eyvenimo epizodei nuotreukose. . . . 68 pusl.
9. Turiny 119 pusl.

