ŻYCIE GOSPODARCZE
Dodatek do „Dziennika Wileńskiego“

Rolnictwo czy przemysł?

W obliczu groźnego przesilenia gospodarczego w Polsce aktualnym staje się zagadnienie, jaką dziedzinę naszej gospodarki narodowej uważać za podstawową i na niej oprzeć budo wę ustroju gospodarczego państwa. Spór ten obraża się może około dwóch gałęzi gospodarczych: przemysłu i rolnictwa z gospodarką leśną.

Niektóre rozpowszechniło się u nas zapa trywanie, podzielane niejednokrotnie również przez instytucje rządzące, że Polska jest krajem przemysłowym. Stąd wytyczna dla naszej polityki gospodarczej: nasze wewnętrzne ogólne gospodarcze położenie poprawi się dopiero wtenczas, gdy zdolamy na rynku światowym zdobyć silne stanowisko dla wytworów naszego przemysłu i zbyć tych produktów rozszerzyć.

Kto jednakowoż choć powierzchownie zna położenie ogólne oraz sposoby naszej produkcji przemysłowej i potrafi się zdobyć na sąd obiektywny, musi przyznać, że daleko nam jeszcze do tego, by móc w cenie, jakości i ilości potykać się z każdą konkurencją wysoko uprzemy słowionych krajów kontynentu lub Ameryki. Zanim zdolamy przystąpić do forswania skutecznego, t. j. odrzucającego zyski w ogólnym bilansie przemysłu, musimy przedtem nietykio przeobrazić metody naszej produkcji, lecz również otworzyć typ odpowiednio wyszkolonych robotników przemysłowych w dostosowanych do najnowszych zdobytych techniki zakładach.

Tam, gdzie dotychczas osiągnięliśmy po zorne sukcesy (eksport węgla, cukru, przetworów naftowych), udało się nam to tylko kosztem finansowych ofiar, ponoszonych przez ludność w kraju. Cena tych wywiezionych fabrykatów wzgl. surowców jest w kraju znacznie wyższa od cen, uzyskiwanych zagranicą i pokrywać musi straty ponoszone na eksporcie.

Nie tedy zatem droga na czas najbliższy. Polska jest krajem rolniczym i takim pozostanie jeszcze czas długi. Większą część majątku narodowego, jak wykazujemy to na innem miejscu, stanowi rolnictwo i boga ta leśne. Produkcja rolna zapewnia byt i utrzymanie prawie trzem czwartej całego społeczeństwa.

Program gospodarczy Polski stworzyć zatem musi wszelkie w-runki, sprzyjające rolnictwu, żeby przez fachową i celową organizację kultury rolnej i handlu płodami rolniczymi z Polski otworzyć spełnacze zboża i mięsa dla Europy. Przeciwłeki kryzyza gospodarczy w Rosji Sowieckiej, którego końca nie widać, znaczenie nam ulatnia wyzyskanie konfunkturę.

Nie oznacza to jednakowoż, że rozwój rol nictwa odbywać się może tylko od bytnych gałęzi gospodarczych. Równomierny postęp we wszystkich dziedzinach jest nieodzownym warunkiem udania się reorganizacji produkcji rolnych. Daremną i wręcz szkodliwą robotą jest leczenie jednej bolączki organizmu gospodarczego w obec winie od wszystkich innych przejawów życia gospodarczego.

Nie zapominajmy o tem, że istnieje nie rozrównana zależność w różnych problemów gospodarczych pomiędzy sobą. Jakie ujemne skutki zapoznawanie tej prawdy ekonomicznej za sobą podciąga, na to dowodziła nam dowód polityka gospodarcza ostatniego gabinetu p. Grabskiego, który starał się przeprowadzić sanację wałuty i budżetu państwa wszelkimi możliwymi środkami, nie uwzględniając dostatecznie potrzeb ogólnogospodarczych.

Z natury rzeczy każdy wszechstronny, na szeroką skalę zakresiony program podniesienia gospodarki rolnictwa obliczony był na czas długi i ostatecznie jego skutki tylko stopniowo mogą się okazać. Nie miejsce tu na omawianie szczegółów takiej reorganizacji. Dla całości przytaczamy choć kilka wytchnących.

Należy tu w pierwszym rzędzie wykorzystanie obszarów, dotychczas odołączonych lub niedostatecznie wyzyskanych, przez celowe i racjonalne osadnictwo. Dalej dążyć musimy do najszynjszego przejścia do kultury intensywnej. Z tem łączy się rozszerzenie pracy mechanicznej. Środkiem bardzo pomożnym okazać się może połączenie, nie własności, lecz organizacje, nie naruszające w niczym indywidualnych potrzeb poszczególnych jednostek, średniich i małych gospodarstw w wspólnoty pracy. Do kompetencji tych zrzeszeń powinny należeć: kwestje uprawy (jakie rodzaje i ilość zboża i okopowmeni), nabywanie nawozów sztucznych i cieczek maszyn rolniczych, sprzedaż płodów rolniczych i inne.

Taki układ gospodarczy umożliwi w pewnym stopniu odpowiednie zakłady rolniczo-przemysłowych i przeszkód do wypowiedzenia, aby w ten sposób zwiększyć cenę handlową eksportowanych płodów rolnych i dać zatrudnienie siłom do pracy w kraju. Nie należy również zapominac o intensywnej hodowli warzyw i owoców, zwla-
Majątek narodowy Polski.

Według nowszych obliczeń wynosi majątek narodowy Państwa Polskiego ok. 74 miljardów złotych. Na stan majątkowy składają się następujące wartości (w milionach zł.):

- Ziemia: 12.280
- Lasy: 1.500
- Domy: 19.000
- Inwentarz żywy i martwy: 3.800
- Plody rolnicze i drzewa owocowe: 2.700
- Meble domowe: 1.785
- Odzież, biżuteria: 3.125
- Towary w handlu: 2.850
- Przemyśl: 2.725
- Wartości państwowo i komunalne: 12.200

Z powyższego zestawienia wynika, że na własność prywatną przypada ok. 55 miljardów, na państwową i komunalną zaś 19 miljardów złotych. Kwota majątku została w tym wypadku ustalone na podstawie bardzo niskich obecnie u nas cen za domy, role i wartości przemysłowe. Gdybyśmy przyjęli za miarę wartości tych obiektów ceny światowe, to ich wartość podniesie się o ok. 15 miljardów, a wartość naszego majątku narodowego dojdzie do mniejszej 90 milionów złotych.

Przeciwstawienie wartości poszczególnych części składowych majątku podkreśla dobitnie znaczenie naszego rolnictwa oraz gospodarki lasek. Wprawdzie wartość przemysłu została ze względu na obecną stagnację oszacowana dość nisko, może nawet za nisko. W każdym razie i to zestawienie potwierdza, że Polska jest krajem rolniczym i w tym kierunku powinna budować swoją przyszłość gospodarczą.

Na mieszkańca Rzeczypospolitej przypada zatem niespełna 2600 zł. majątku.

Nas obieg ustawowego pieniądza, t.j. biletów Banku Polskiego, bilonu i biletów zdawkowych, wynosił w połowie maja b. r. 796.525 tysięcy złotych. Wynosi on zatem przeszło 27 zł. na główną mieszkańca. Stosunek majątku narodowego do znajdującego się w obiegu pieniądza przedstawia się jak 94 do 1.

Nasze długi zagraniczne państwowe wynoszą ok. 1.860 milionów złotych. Dług publiczny wewnętrzny są minimalne. Widzimy stąd, że majątek narodowy Polski jest bardzo nisko obciążony długami i stanowi jeszcze długo bardzo cenne zabezpieczenie dla dalszych pożyczek państwowych, tak zagranicznych jak i wewnętrzno-krajowych.

Z powodu braku odpowiednich cyfr statystycznych trudno ustalić wysokość rocznego dochodu narodowego Polski. Obliczenia te wykażą się pomiędzy 6—12 miljardów złotych, co wynosi 8—16% substancji majątkowej. Na jednostkę mieszkańca (licząc zaludnienie Polski na 29 milionów) przypada zatem według tych obliczeń od 267 do 414 złotych w stosunku rocznym.

Cyfra ta jest stosunkowo bardzo niska i świadczy o tem, jak daleko nasza gospodarka narodowa cofnęła się wstecz i jak nisko spadła siła konsumpcyjna naszego społeczeństwa (w Niemczech przypada na głównę mieszkańca ok. 1000 złotych dochodu). Ujeme to zjawisko u nas wywołane jest ciężkim położeniem gospodarczym i pozbawieniem setek tysięcy obywateli pracy zarobkowej, a temu samemu i siły konsumcyjnej.

M. K.

Odezwa kupieckiego polskiego.

Naczelna Rada Zrzeszeń Kupieckich Polskich, skupiająca Związek Kupieckie wszystkich dzialnic wydała odezwę, w której m. in. powiedziano:

— Zagadnienie dyrekcji finansowej Państwa na drogę prawidłowego rozwoju gospodarczego pozostaje musi nadal naszem zadaniem zarówno świetną społeczeństwa, jak i czynników rządzących. Tylko zespoleń wszystkich grup społecznych dla tej pracy i współdziałanie całego społeczeństwa z mocnym, świadowym swych celów, mającym wyraźny program gospodarczy, a wypożyczonym w szerokie pełnomocnictwo łzadnym — przyczynić się może do zapobiegienia katastrofie gospodarczej.
— Choroba, która toczy od szeregu lat nasz organizm gospodarczy ma za swe podłoże przede wszystkim wadliwy ustroj państwowy, zbudowane bez uwzględnienia momentów gospodarczych ustawodawstwa i, jak dotychczas, brak wyraźnego, trwałego programu gospodarczego. Są to przyczyny, których usunięcie od nas samych zależy. To też konieczna jest taka reorganizacja życia państwowego, która zapewni całkowite wydobycie oraz celowe użytkowanie pracie i energii wszystkich elementów twórczych społeczeństwa. Wówczas przy bogactwach naturalnych Polski, w sprzyjających warunkach geograficznych i umiarkowanej użytkowości właściwościach charakteru Narodów, nie tylko ciężki stan dzisiajjszy będzie usunięty, lecz znajdziemy się niezawodnie na drodze do świetnego rozkwitu.

Naczelna Rada Zrzeszeń Kupiæta Polskiego uważa za konieczne natychmiastowe przeprowadzenie następujących zasadniczych reform:


— Ustawodawstwo gospodarcze należy gruntownie zreformować w kierunku liberalizmu, tj. usunięcia wszelkich, zbędnych za pór, tamiających inicjatywą prywatną i oszlifujących wydajność pracy, jałowo użytkowanej na ich usunięcie.

— Konieczne jest uproszczenie aparatu administracyjnego przede wszystkim przez zespłonienie władz zarówno I, jak i II instancji oraz gruntowna reforma gospodarki samorządowej, zapewniająca organom samorządownym większą sprawność, zaś Państwu ścisłąją kontrolę nad ich działalnością, w szczególności podatkową.

— Nieodzornym warunkiem sanacji przedsiębiorstw państwowych, przede wszystkim kowalci zielarskich oraz przedsiębiorstw samorządowych, jest ich usamodzielnienie i komerjalizacja.

— Niezbędna jest reforma ustawodawstwa podatkowego w kierunku rozszerzenia podstawy podatkowej, uproszczenia systemu podatkowego oraz przeprowadzenia takich w nim zmian, które rezygnowały postanowienia, nie dające rzeczywistego wyniku fiskalnego, a krepujące obrót gospodarczy. Reforma ta winna iść w parze z udoskonaleniem aparatu podatkowego.

— Ustawodawstwo socjalne winno być zmienione tak, żeby bez naruszenia rzeczywi-
Równocześnie wprowadzony będzie szereg nowych ulg taryfowych, pożądanych dla ekspansji w kraju i zagraniическую wytwórczość przemysłowej i rolnej, a mianowicie dla prze-
wozu np. zbiorowych przesyłek drobinowych, kaunitu z Katiusza i Stębnika, węgla na odle-
głości dalsze, jarzyn i warzyw do okręgów górniczych, drzewa budulcowego do odbudowy, wywozu zagranięcę férromanganu oleju kreoso-
towego, soli gualbierskiej, kuwasy solnego i wę-
gła drzewnego. Wreszcie zrównanie będzie pod 
iew extracting the text...
Organizacja przemysłu.

W ubiegłym miesiącu odbyło się w Katowicach zebranie przedstawicieli sfer przemysłowych i handlowych przy współużyciu władz rządowych i samorządowych Górnego Śląska, w celu zorganizowania Instytutu Przemysłowo-Rzemieślniczego Polski.

Wobec braku racjonalnej gospodarki i nowoczesnych metod produkcji w przemyśle polskim koszt produkcji naszych wytwórrów przemysłowych są nieproporcjonalnie wysokie. Ze względu na niski stosunkowo poziom cennych wytwórrów rolniczych, niewielkie koszty produktów przemysłowych pozwalają sfery rolnicze, tego największego konsumenta naszego przemysłu, wszelkie możliwości zaopatrywania się w potrzebne maszyny i urządzenia mechaniczne, przyczyniają się temu samemu do obniżenie intensywności naszej gospodarki rolnnej.

W tym samym stopniu uniemożliwia droższa artykułów przemysłowych wszelką konkurencję na rynkach zagranicznych i powoduje stopniowe unieruchomienie fabryk i wprost bezrobocia.

Wszelkim zabiegom około reorganizacji naszego przemysłu powinno społeczeństwo poświęcać jak największe zainteresowanie. Przy wydatnym poparciu prywatnych sfer gospodarczych zagłębia przemysłowego, władz oraz zrzeszeń gospodarczych, jak istniejących w zachodnich dzielnicach i w Małopolsce i zb przemysłowo-handlowych i rzemieślniczych, akeja Śląskiego Instytutu Przemysłowo-Rzemieślniczego rokunie jaknajlepsze nadzieje.

W sprawie eksportu do Chin.

Obecne przesilenie gospodarcze naszego Państwa, z tem związane zmniejszona pojemność naszego rynku wewnętrznego, upadek wytwórczości krajowej oraz panujące bezrobocie, siłą rządu zmusza netycznie sfery rządowe, lecz przede wszystkim sfery gospodarcze naszego Państwa do szukania nowych rynków zbytu oraz uzyskania prawa obywatelstwa na rynku światowym. Niestety nie wszystkie czynniki kompetentne zdają sobie sprawę z doniosłości i konieczności rozszerzenia naszej ekspansji gospodarczej, gubię się w teoretycznych rozważaniach i dyskusjach, a nie ujmuję zagadnienia tego z praktycznej jego strony.

Dowodzą tego głosy, które nas dochodzą z różnych części świata, które to głosy realnie i praktycznie wskazują drogi i równocześnie zupełnie słusznie wytykają błędy, niedomagania oraz nieczynność naszego przemysłu i handlu w dziedzinie zdobywania rynku światowego.

W poniższym rozwiązaniu zainwestuję się specjalnie sprawą eksportu naszego do Chin. Wysoki delegat Rzeczypospolitej Polskiej na Chiny w Charbinie p. Karol Pindor łącznie z tamtejszą kolonią polską czyni wszystko, ażeby wywórczość polską na Dalekim Wschodzie propagować i na rynek tamtejszy wprowadzić. W tym celu założono wśród członków kolonii spółkę udziałową, której celem jest import towarów polskich do Chin, oraz eksport niektórych surowców, jak wős wilebodzi, szczędna, oraz flaki solone i herbaty. Niestety, tak przemysł nasz jak i handel rynek ten i zabieg powyżej wymienionych przedstawicieli Polski ignorują, jak to wynika z wiadomości „Tygodnika Polskiego”, wychodzącego w Charbinie. Pismo to pod datą 9 maja r. bież. pisze dosłownie: „Za kilka tygodni wyrusza do Hajlara w głąb Mongolii, do prowincji Halhaska, mała karawan z partą towarów żródzkich i białostockich. Jest to obajm, wiele pojętającym, że handel nasz, który w czasach przedwojennych odgrywał w Mongolii tak ważną rolę, poczynia znowu odżywać. Oprócz wyrobów włókienniczych wzięto także nieco towarów metalowych i galanterijnych, ale, niestety, nie polskich tylko czeskich. Korespondencja z firmami polskimi nie dała żadnego rezultatu. Odpowiedzi świadczyły o kompletnym nieorientowaniu się tych firm o teraźniejszym stanie rynków i o nowych warunkach kredytu. Jest rzeczą bardzo przyjazną, że przy nawiązywaniu stosunków handlowych między Chinami a Polską główne trudności napotyka się w Polsce, a nie na Dalekim Wschodzie". Pan Lechicki w piśmie swym z d. 28 kwietnia r. b. pisze: „Liczeba zwoleńców bezpośredniego handlu Polski z Chinami co dzień się zwiększa. Nawiązywanie bezpośrednich stosunków Chin z Polską znajdzie duże poparcie między kupietwem chińskim. Trzeba tylko Chińczykom pokazać jak najwydatnej produkcję polską, Trzeba żeby fabrykanie polscy nie zanętą. Potrzeba nam jak najwięcej wzorców ilustrowanych cenników, plakatów reklamowych, ogłoszeń, broszur, zdjęć fotograficznych fabryk. Do dziś dnia jednakże nie otrzymałem mimo wysłanych prośb żadnych wzorców z Polski, chociaż niektóre opłaciliśmy w grudniu 1925 r. i w styczniu, lutym i marcu 1926 roku".

Biorąc powyższe dane pod uwagę, zaiste dziwi się nie należy, że Niemcy, Czechy i wiele innych są wciąż i na każdym kroku. Przy dobrych chęciach, inicjatywie oraz cokolwiek przedsiębiorczości tak naszego przemysłu, jak przede wszystkim handu, naprawdę dałby się nawiązać bezpośredni kontakt z ryn-
Eksport do Persji.

Przedstawiciel Targu Poznańskiego w Tauris (Persja) przybędzie do Poznania w końcu czerwca celem nawiązania stosunków handlowych z przemysłem polskim. Firmy polskie, które są zainteresowane w eksporcie do Persji, proponują podanie swojego adresu i naszych nie katalogów i cenników (podwójnych) do Miejskiego Urzędu Targu Poznańskiego, Głogowska 4. Persja, nie posiadamie własnego przemysłu jest doskonałym ryntkiem zbytu dla wszelkich wyrobów fabrycznych, jak również dla ziemioplodów oraz przetworów rolnych.

Sytuacja ekonomiczna Rosji.


Produkcja państwowa wzrosła w stosunku do r. 1924 w r. 1925 o 59,6%. Liczba robotników zatrudnionych wynosi 22,7%. Produkt ję węgla pozostał bez zmiany, produkcja nafty wzrosła o 17,9%, produktów wydobywanych w kopalniach rudy żelaznej o 100%, produkcja żelaza lanego o 97,9%, produkcja węgla w kopalniach o 96,9% fabrykacji suki o 78%. Powiększenie produkcji wywołano naturalnie zwieńczeniem obrotu handlowego. Operacje dokonywane przez Bank Państwa i 5 istniejących banków akcyjnych w dwoińskich.

Obroty skarbowe oraz obroty handlowe trudów państwowych, wzrosły o 55,8%, synodytów handlowych państwowych o 76%, kooperatyw spożywców o 55,8% i kooperatyw rolnych o 57,8%. Obroty na kolei wzrosły o 25,9%, handlu wewnętrznego o 25,9%. Budżet państwa wzrósł o 22,7%.

Pomimo to jednak nałot produkcji nie przekroczyło 50% przedwojennej. Dla nałoty wynosi ona 75,9% dla węgla 55,9% artykułów bawełnianych 49,9%, żelaza lanego 31,9%, walców 43,9%.

Liczba robotników zajętych w przemyśle nie przekracza 60% liczby zajętych przed rewolucją. Nałot przemysłu cały cierpi na zuty cenie maszyn i narzędzi oraz brak kapitału obrotowego. Wydajność pracy robotników podniosła się w r. 1926 o 87% w porównaniu z r. 1924. Zarobki robotnicze podniosły się w r. 1928 przeciętnie o 22%. Jednak wśród robotników panuje niezadowolenie i czasami doświadczono strajków.

14-ty kongres partii komunistycznej uznał, że w obecnej sytuacji Rosji nie może być mo wery podwyższeniu zarobków robotniczych i przeciwnie wydajność pracy powinna być zwiększona.

Robotnicy są przeciwni pracy i zmuszeni do pracy bezgodzinnej obowiązków bez specjalnych dodatków. Muszą nieraz bezpłatnie pracować i w niedzielę. Prawdopodobnie też...
Kronika gospodarcza.

Krajowa.  

Składy polskie w Turcji. Na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów będzie poruszona kwestia udzielenia przez rząd poparcia finansowego konsorcjum polskiemu, które ma przystąpić do budowy składów w Turcji dla magazynowania wyrobów naszego przemysłu, przeznaczonych na rynek turecki. Prace organizacyjne po stronie polskiej w kierunku urzeczywistnienia tego domieszcza do rozwoju naszych stosunków handlowych z Turcją przedstawią się już na ukończeniu. Pozostaje do załatwienia kwestia sfinansowania projektu, do czego, jak zdecydowano, ma się przyczynić rząd.


Ożywienie w przemyśle włókienniczym. Na rynku łódzkim, bielskim i tarnowskim dość znaczne ożywienie, kupuje zarówno zagranica, jako też Warszawa i prowincja. Większe jednak tranzakcje krajowe nie dochodzą do skutku, ponieważ wewnętrzna konsumpcja czeka na dalszy spadek dołara, a z nim spadek cen. Zakłady Zjednoczone Scheibler i Groman w Łodzi sprzedały kilkaset tysięcy metrów włókienniczych do krajów bałkańskich i na Dalekie Wschody. Jedna z wielkich firm amerykańskich ma zakupić w Polsce w najbliższych miesiącach większą partię przemysłu.

Handel pomiędzy Polską a Łotwą. W ciągu kwietnia importowano z Lotwy do Polski różnych towarów łącznie 70 wagonów, w tej liczbie ryżu—12, niemiańskiego—12, luz—10, rolą barbaryskich—10, oleju roślinnego—2, szmat—6, tkanin—4, ryb suszonych—1, dróbnych—4, różnych—9. Wywóz z Polski do Łotwy wielokrotnie...


Zagraniczna.

Przed kilku dniu bawili w Gdańsku delegaci ukraińskiego syndykatu eksportu drzewa z Charkowa. Przyjazd ich związany jest z dążeniem rządu ukraińskiego do zwiększenia wywozu drzewa z poludniowej Rosji. Delegaci syndykatu ukraińskiego przeprowadzili w Gdańsku badania w sprawie założenia tu większych składow drzewa ukraińskiego do dalszego wywozu do Anglii, Holandii i d. d.


Diecyny 1.066, do Podmokel 876 i do Furti 1.041 halorzy za 100 kg. Przy transportie co najmniej 6.000 ton, przyznaję się dalszą zniżkę 20 halorzy za 100 kg, przy 10.000 ton — 60 halorzy, przy 15.000 ton — 115 halorzy. Więcej o Sprawie unijnej, między Austrią i Niemcami. Dr. Jan Schürf, austriacki minister handlu, jeden z przywódców stronnictwa wielkoniemieckiego w Austrii, dążącego do połączenia Austrii z Niemcami, oświadczył, że unia celna między oboma państwami jest ideałem, do którego należy dążyć. Względem jednak natury wewnętrznej i zagranicznej sprawie, są realizacji tego postulatu w obecnej chwili, „Austria i Niemcy — powiedział Dr. Schürf — są państwami wybitnie przemysłowymi i robią wzajemnie konkurencję. Nawet w punkcie widzenia polskiego istnieje rozbieżność interesu między austriackimi krajamia Alpejskimi i Niemcami południowymi*. Dr. Schürf oświadczył wreszcie, że Austrija musi dotrzymać warunków traktatu pokojowego i protokół podpisanych w 1922 r. w Genewie. Niemniej jednak kwestią, czy unia cełna niemiecko-austriacka da się pogodzić z tymi układami, będzie stanowiła przedmiot rozprawień i praktykacji. Temi słowy zakończył austriacki minister swoje pełne rezynacji wywody.

Kredyty dla Europy. Federal Reserve Bank, największa instytucja finansowa Stanów Zjednoczonych, zorganizował Federal Trust, którego zadaniem ma być przybliżanie i udzielanie kredytów zagranic. Ma to być pierwsza próba stworzenia organizacji finansowej na terenie Ameryki, której działalnościę skoncentrowana zostanie wyłącznie w dziedzinnie długoterminowego kredytu dla krajów i instytucji zagranicznych.

Pierwsza kolej elektryczna w ZSSR. Państwowy trust elektrotechniczny ukończony w tych dniach budowę pierwszej kolejcej linii kolejowej Baku—Stabuży. Kolej ta długości 35 km. łączy Baku ze znany ośrodkiem pola naftowych Surahany, a następnie z stacją Stabuży. Po linii będą kursowały co 15 minut. W okresie najniższej frekwencji pociąg składać się będzie z 6 wagonów po 500 miejscy w każdym. W pozostałych okresach będą kursowały pociągi po 4 wagon, po 633 miejsca siedzące każdego wagon. Napięcie prądu obliczono w ten sposób, aby pociągi mogły kursować także i po miejscowych linia tramwajowych w Baku i dojedzio do centrum miasta (1200 volt i 600 volt). Dla transformacji prądu zmiennego, wytwarzanego przez centralę miejską na prąd stały, wybudowano dwie mniejsze stacje, posiadające każdego po 4 motoryz generatorów, każdy na 600 KW. Generatory te wytwarzają w prądzie równomiernym napięcie o ile 1550 woltów. W bardzo pomysłowy sposób skonstruowano zostały górne przewodniki tej trasy elektrycznej. Ponieważ w okolicy Baku często wieją silne wiatry, które mogły bardzo łatwo spowodować krótkie spieć, zaszczyt po trzeba zabezpieczenia przewodników między dwoma podporami specjalnej konstrukcji, tak, iż nacisk boczny wiatru jest możliwie osłabiony.