Rok
sakol ny
$1953 \mid 1954$.


1 wresien 1953r.

- geden maly azionele.
jakgolyloy minal jeden maly dzionch.
Maty, lees taki uroery, skmydlary..
Jakgolyby usiad wsród kwiatiow skonronek y juiz oodlecial w irmag strone świata.
y tylko piosnka eienuthea i rewna
Worod mgiê miecsom to ci praypomina,
de praceier wesoraj dopiero minela
Plugich waleayi ostatnia godzina.
DPugich wakayi powiadasz godzina?
Dla mnie premina? jeden maly otrionele. Wiosna pachniaîo, a mala praszyna
Qiosnkey spiewola. Wrem, madzwonil dawonete!
I posród Paki jakiés dzwonki graly,
Yakgdyly sakopy opurzesonej ceho
a) piesin restenoty eieho wydzwamaly.
orym co bypo... Orym co juiz praesapo.
Dais iswif rósony nowy zubudaif dzionete.
Dedmi is radoscia na niego esekali
Drudzy wzdychaja szpyszac sakolny dawonek:
By te wakacje ehoc por rokn trwapy,
- A ehócby
jeszere
rylieo
jeden
grioncte!
- yus mine8y coaracje i oto dxisioi witamy nowy rol sariolmy - 1955/-54. Wiramy 902 oz zewnie. niem iochoha, bo wereacje pornatio sie zundzic a saroba joor jedynym zywiodem mloozieay, crory odpowiada entwajamowi aycia i fantazi modych. yoot ramek 1 x. 1953 r piekm soramate weasiney posieni zadeny w perfowe cwople rom, spowity w badych zwojach moly nad ctorymi zamarla ciemna zielen porren izociste od Poica sciany paîacn moolziezy. Jari's wror rozal sie ponard rym lomolywkiem i vesolymi gromiadami miodziesy na Gziedzinan Zora sie ze to pielomy michiewiczonsli zamele $z$ "Pana Tadensa" mpoozies obernuie dais w posiodanie. Crem zadzwoni ezworer ws qupie starszei modziezin wyowoniy wesole smiechy - bo nie poznali giosw tamtego ocenego dawonca. Bu? ro jari's baryion nowego dewonta, rtorym wira has szrcoa. Od dzidiaj smiech i he dzniqtui bega ozbizmewac rn codziemie - jarco sumbol nawici i humons. Zeb atismy sie w hallu worió? stoln prezydialnego za rxórym zasianda Dynaccia sarcoly i przeastawiciele spopecsaístwa. Premóni8 ob. Oyvertor r milyeh Jewach mirajac has ma proqu nowego eroipu pracy. Qo parw nauteprych preemówieniach Dyrerça a aprod?a modziez na wesole popolvadniowe zebvanie. MPOdziez chopisala i gromadnie od najsharsanch do najmiodszyon praybyia, by zabawic sie pray
dimiqrach hapeli olcocimstiei i posinchac pigicmeh wiersay i piosenelc, lerove praygorowa? zespó? artystyczmy. Wracajac wiecsorem so domu razdy oounasil mile wrazevie a rego pierwiszego onvia "pracy" skoinej.

2 wraésnia 1953r.

- Pierwsay apel ctóry oolbyp sie dzisiaj na wzor lat poprzednich jest poczartiem maszei prowdzi. wei pracy. Sens iwartosi ta pracy oturesin? ob. Dprertor $\omega$ praemóvieniu jrygloszonym na apelu. Stary grizaer sizewodmiczacequ R. U. (rtiony jest oziedzieang wlasnóscia poliolemia prewodniesqaych R.U.) co azien Slychac bqazie na dzieazinon szicolmyn, a codzienne apele beda wychorinnaí modzez w poczucix swiadomer dyscypliny uczria.
- Drisias es ol Pror aubarstriego adbyía sie pierwsza wr tym rocu odprawa Zespolu Miodziesoneso Lespó? unpolziezory powitâ nory vor szcoiny organizu. jac normalve zycie szroly. Wo apprawie wzia? udzial aktyw thas namiodszuch i zapoznail si\& z obowiazrami uszmión - ociésionymi pizez polecema Oyrelcaii
I celem gównym odprany ies wiozeme panu pracy na nowy rok szicolny.

1. Sto praed nami - jako przed caynmiciem requiuiacym zucie sziediy wielkie zadamie wrmocnienia dyscyphiny drogo rayryte isamo. rongrÿ. Wealuq amalizy Qady Qedagogicane system knytuin or vorcu mbiegiym by? ziy inie dawal pozadamon rezultation. Byia to zwyria formalinosc, a choorzi te $o$ zmang postawiy ucsma praez dolose zrozwiniona liyryicg i samoriyhyreq. zMR i RU naprowodza rinytyice na wlascive tory, aby zmienic zachowamie takich kol. nol. Ma dy's (róm odmówil nd. Raejie pomocy $i$ orgamzonamiu moczystojci na poczarec rolew sziconeqo) Kowalesyr Berwid, rtore nie speimi? poleciema Pror zaulaba iProf. dubarstrieqo a roleden irolézanter jus na poczatien rolcu pozvolil solere na niewlasciwe zachowamie.
2. Materenie szioly ir dalszym aiaqu beda istmiec masowe onganizacje - alc T.P.2.S.R.R. diga Przyiació zoinierza i.e p. oraz rópica zainteresowan or ktorych pozadana jest modzicz naprowid zainteresowana - chodz tu gpónnie o akósc.
3 Dane co do planion isprawozdaín.
Qamy sprawozdamia bedac oddawame do 25 razureqo miesiaca do reczel rrío ruazda rlasa odziedzicay po swej popzedniczce Plamowame i sprawozdawczósc prowadzone systemanyesme
beaq obrasem pracn na recrie rhas.
3. Arcie spolecano- payrecane slerórel mavalarury - zoomu sa dales atervalne.

5 Rada lleeniowsiza becizie rdago wala staloq qazeity szianq. O ozdobme rama do nie postara die ral Mzepa.
6. Biystansica 2M.P. - owsteaq zaymie sieq tcol Waticiei rtoremm Dyretcia radzi wyluoreydtac ratenty relas TiII - yoh.
子. Juz w najbizsaych olmiach nave en zorganizowai samopomoc nczniowsia, keróa bequaie caynna po clasach przez caply roc.
8. Lajaic sic detcoraciac sal sacolmych. Norywy delcora: cyine poda Giof. Bystaynista o rady naleaysie awracai do wiychowawcow.
II. Dystensia

- Col Marura: na asie rematy wyruomniac qaaetri wresiniowe?
Qrof. Amoarsti odpowiondape stwerdzi?, ze nopbardzie aktwalne sa femary:

1) Alcia oabcuolony Warszawn
ii) Zasing copervica dha hauki (Roli Copemileons ri) Grof dulounstei omióni? równiez techinicanie stronq gasetek i poinformowal zebranych, ze usqazona zastanie tobica wypó?zanoomiciwa clias w. detcoracyi, wynicach naucsania i dyscypinie.

- col valicier padal pro olet wuehomiema Comisi, ctáa wiydelequie P.C.ic tha sprawdzama poi yzuzych
damych do wispózariodwictwa. Project zoshal plzyifly. Coll Walicici zwrocil aie z prosiog aro Divelca o zmiang terminarza zebrain klasowych ról 2.M.P. golyz ten sam czas zebrain we wsysthich blasach uniemoziliwia z.S.2MP. controlq pracy 1 có clasowith z.mip Prósbg \& rozpatray Dyrelecja. Jak beona iq procoshawiac sapecia jwiohicowe? Prof Luborski projeternie zorgamzowame zespolu muzycanego otrierdz ze swothca wima byi syoma codzemie od gootz. 8-20.
Oo uzyren mPodziezn begzie radiro, stô pirqpong" cietrawe cxasopisma proos tego poszczególive relasy lecdac wzacdzać wieczorier sierhcowe otemance aktwalnaj.
- rol. Nowosiessa inrouía si z proibe o ustaleme plamu smertic co warwi praygetowame wievsortcon
- ral Qreybyo proectrye poolai tyicotemminy wecsorico. s.aeticowych a nie narzucac z goryremath. Qierwsza s'viehice urzadza zanzady q.u. i 2mp - Wol. Majoly's - osyrematy deconacii las bedq podane zqory?
Mozine, ze tak jak projetchuie lod Wáshaci bechac pregere ool clas popreednich.
Doljzych Qposón w onstrus nie byo. zebranie zakońcsono od piewaniem nymm S Fno

3 wizesien 1958 r

- Zycie sacolve plynie normalmyn ryben i fest juz calrowicie zorganizowane. Moolziez zaopatruje sie w poolecaniki w staiskn dzeolnym i cielcowie e praeglacha - arco prayacieli na caly rok pracy. yuz zapoznalismy sie w pogadantcosh wheprych $z$ materionem naucsania imamy srasenie ze miloy legdzie nauta. Yedmi sercaia na nyrdady $z$ fizyli imi manza o geografii cogos sachniyua paska lireratwa, ttora w dasach 10-ych ies ronica pifcna! Romantyzm, pozyrywizm - Micliewica SPowadie, Sienkionicz, oreszkowa, , is - ro kwiar Nybrany $z$ dkiejón pismiemictwa polskiego. NJaelkiego rodzoju majir owie - Rombinatorz 4 pzewaznie chopey) ciesarsie z pomocy dzoly tróa zalozin cól co rech: cane pod prewodnciwen sily lachowej. Sportowcy nasi nabrals na doozach lernich eszere wiecen zacizeia soorowego itindma prace begaziemial $z$ nimi Prar. Ogiela zamm ich orzprawadzi do normy. ranaze est dobze, a bedzie euzese epiei rylkotraba di wziocic do nawei leoryico systomatyczna saca daje ezultaty, Valesydig "woryci, weryć issere az mernc" -rukie maslo stawia pred mouzieza wielu pedagoqdenin.

9 wizevinin $1953 r$.

- Dzisian na apelu obszernie wypowiedzidi sieucsestivey wesorajszej ronferencii Qady Qealogaginan Poovah am do wiadromosa madriesin normy obowiaznique ucrnio. Lalesevali gios - roor rol - Respa ratices runsea, Goryl, zajac, Osmeaa. raura, irysyra, samolinytyra, aysoyplina zachowanie caystosici r salach, presirzegame piesoison Gequamim i uypômanie zarzqazein Dyrekci -rorresć glojon poaniesionych prezz atcryis satco y-iost to zarónno traí aycia szóly.

12 wressien 1953

- D2is nasza salda przezpa widteie rydarse. me. Goseilisimy doleqaía orerqu rannanistieqo na światowy Feotivar Mhooziezy ur Butareszeie.
Yeor to mpody pracownit cewnowskich zouclodion orzeny: Slowyoh - ZMP-owiec - nesestmic zlom Miodrie20. rogo ir Warszawie. Mpoolziez zywiac do niego zaulomie Mosynifa go JWum proeddrawicielen na IV jwiatowy Festiwal Mooziezin i Studentow w Bnkareszeie. Colega ten oprwiedzi a nam dzesegoblo: wo podróz powisania i polayt w Jrolicy Qummnin. Mipo jos SPyszé jate mPodziez rumunsica wirajac Qobateón pobrarersten peistapa im diomie,
akie smecess asmidं? W Sukareszeie yort polski nasze zespoiy arrystyeane. Dunuri eskesm ze Po acy orrymali pierwsze naqody. Fortiwalase, ze nawze Nazowsze cieszylo Jiq ogrommpn powodzenem ize najviqar Polakion byio na Festiwaln.
rastepnie wszysoy eietcawi zadowati colesze pytania na thoire ten odpowiadal. Siec pado pyramie esy pigieniejza est lianszawa od Bucaresztu, ma us loleqa oolpowiodzial, ze tavszawa est bes poiónnama riqusza i pigturieja choc have zmuzesona pzez roing. Níoil nam ozacia wil numuistich opiekmch stroiach hodowich, orym, are wymieriala modzies znacici ale di porozumiewala. Miedry inmymi paalo oytanie ir spranie formalnes". Mianowicie edua z colezonete zapytala o stan oyviluy i wiel tolegi, wa coten zesmiechem odpoweoziol hie wiedza, it est lardaser intoresuacen siz Butanesat, ortorym moni?. Oprereja i orzeds'avicielwo mooziery wiquajac roleaze cwiaty poolziglcowati za ceme mie wiadomasi o Ievrivah.

17 wrevien 1953 r.

- Códmu obsisejsym na zelevanic Delegarión Somarachu Szeolveo abbyty sie wiybory nowe gospodyni, crora ir wymicui gosowama zostaila
rol. GPambrerystyna.
Ostareeamie w sifoad 2.5. \& u whoders:
Rzepa Andzer
osugeda jozer
Wis jozera
Geratous a Anton
PPomb kupryna
Berwia Maria
rlusica Jan
Machera Edwara
Maruva jozera
Geoel revzer
- Daien divejar modaziea incernatra cropolvie a gronem Qrofesoritein qoími apasa internath spqozila bandzo wesolo i payiennie. Qo poivami ogoodz 18-q vezpocaa? de wivietvin viecsior - herbatiea, rtbry miô na celu zaznape mic a soba i szleôo nowych miessleavicion internare. Qo rolaci barolzo smacaner ablice sercya artyoty. cana mystappita z swoim repertwarem. ctóere intermacter is stododzie col. Col. Ropel Dudere, Svieresete, Daiacieo, iyczesamy Terciela odśpiewal rirca piosence wyronamo kilca whoróós fortepianonych. Us śvietticn upaatnieres isdeccorowane mi?o bzmaly acha piodencle i aleordy cortepiamu. Pizyannie bylo posichac rozleaumph ofosbis
hamonii, tub zatariesyc. Ob. 2ydvoí gral na harmonii, a modziez bawila sie wesolo do $22^{20}$, ne zwracajac unagi mav melanoholig i szaruqg is prayrodzie. Go wiecsorken wszyscy byli zadonolemi imidi duzo wrazein. Orqanizahorzy-renska, rurtyha, Iych, Niei, Yowicica '̇wievesel Dudele in moga byo dumm, gdyz Slawa ich sztukileuti: narnei olluga odbi a siद echem po murach szeoly, a pewna powazna rolezanka $z \mathrm{kl}$. XI a stwierdzia, ie wieczovele miagdzom by 2 wielsim ratetem i wypadi naprawde dobrze - byio bardzo prayommie i milo

20 wizesien 1953 r.

- Narerenie sakoly istmeie Kórico Marksistowstie. rtórego przenodnicageym et ro Piryby? Rupza d. oolby?y die onva zelorania szeoeniowe cóica, wa rforyeh omawiano wisolnorg pie wornz i podstawy ekonomiles. Cêontam lióica sar estantconie zszmp baz RU.

23 rrasien 1953 r.

- Drisian polelcciach odbyo die vidicie pienum szicolneqo coia Grayiació z.S.R.R. Sartyotycame udecorowamys holu zebrcia i\& cala miodziez.

Cr prezydium zasiedh Dyrdecion Peds awiciel Powiatowego Z.M.P, przedsrawiciele modziesin. merownictio aina "Bailui. Orwareia zebrania dokonat col Dyrekror, oddajac gios opietcunce Szeolneqo Côa Bizypació ZSRR prot. Waniysiewies. Prot. Wanrykienies zasnajomila zebramyeh a phanem zeloramia, a nastgpnie unowipa pok orce dan pracy côa Praji. zsRR na ole 1953/5n. Godlereslia Una prace rola is sohzajacym Jie miesiacm Gooplelema Pray azmi Polsko-Radaieckici, ktory bedzie wielneq mamifestaga pryjazm barnich navodow Nastepme piamónía Mevowmoska lina Balkiu", zwracajac viz do mpodzesy $z$ praibq o haw azainie sciśle zeqo wontaretw z Oyreteciq ina. Wprawazie wr szrote nieras Ji\& mowifo o opiece miodziezn nad Rinom, lees in siviete azemóviema ob Vievownicuri akera ta praybrâa bavoziei realne Lovmm. Ob. Cierownickea zaprojonowala, by modzres patronatur wywiesi?a is sah tana proporezyic by predoraniciele miooziezn werssezali na narady produkanive zespofs pracowinkow kina bysm pomogh s olecoraci buolynien inp. If coicn zwrocila sie z prosba do mpodsiezy aby w crasie soansíw zashowywapa sig lake wypada ucenicam pzeaky sredmies, by szanowala higieng orocsenia nie zasniecajac pali w csasie wyswietiama filmu. Pozostawiajac orgamizowamie potronath nad kinem pamer miodzieain ol Kienowniestea
zapoznala nas 2 repertharem rina "Baityri" w esasie VI Festiwalu Filnow Qadziectpich. Wywiazâa die szevola onvlensia w wymiku ctón modziez chcoc oqiadac jielme filmy radzectcie popresila zoroanizow ame seansów popoludnia wyeh qustahono goozing $17-$ og ako pousardi seansór moaziezowh.
Parg Slow praenówi? vónniez praeddawiciel Powionow. 2.MiP. Móतi8 on o.gremme - piomerderer oh rinematografii radziecleie or zuciu narodu poskiego. 0 nowich piglumch hinach polsich i radziccter zachecaiac mTooziez ao bramia udzâu w najolizszym csasie w filmach polskich, tore bega wjswietame w rambach Feuhiwabn Filmow Yolsterch a pózmer w filmach adzieckich. Labievayac gios ob i awryriewics przeprowacizi?a wybor zarzgohn Coia Pryii zJriz, w sleiad retorego broyog qosowomia wedzi:
rol Pretchase Phina
cot Hazic Jramslawa
rol. Miecalco híchor
col Pajor 20 fia.
Now prowodnicsaca is parn fowaoh oodzicrowapr colezensther za wjoar poprowodzi a dala zebrame - mianowicie voricg crgić cartustyceng.

1 rawdracieu:

26 wrzerien 1955 .

- Urocaystei inanow aci swetticn szeolng ohkomal ral Rzepa. Plowital on Prof. Fracaete oddajac glos conferansie ce glomb rusiynie. Dzijiejsy wiecravok stwierdzila ona pówiecamy cochane naszer stolicn - Warszawie Ctiora lapla zawisze aomem olucha Polalcor. Cacimy Carszorig ako masto naimilsze ispominamy ze zqroza srraszue ata woiny i olcupacyi bonaterstwo ponstancion Narszany gruzy ieje bombowe gruzy i zghiscra whomie reqo starego gradu sholicy. Qozzien praszio wyzwoleme tworcan entuziazm bwown nowe sosion popaez tych rtoizy us majstowznierze dhi rie opuscili micosta iprez rych, ctózy z dala od niego dradi o eqo los. Wiersz "Pierwsay Glamm" is Whomaniu rol. Berwid nasze; recyrarories; maileprie (zangam20): zobrazuwai tamte omi.
rastepnie col. Srurnoq wyqlosida wiersz pr Wyzuoliciel co kudió'
... Armio is szarych saynelach
sladami an crwawa"..
Cochanny ligza nasze najiwiersze mostoza Warszawe kring Wyrwîas $z$ om niteryzm. wrajciezszych momentach Harszawiay nie rapitulowals, w coincn chosz2 do rego je walesyli piosentur - zewna zakasana posentcq
ctorej melodia arwawa tompla w ejach bomb_
- i do dziviaj zye is navodzie jakco pamiqtica bonatoros.

Dzidiaj parkach nowei corszawiy bzmi nowa warszarista piasenta.
Piosenta $o$ Harszawie - ipiewa Chór.
Ozis piosentea pomaqa nam s pracy-pomoga. odlonorowá i zlonchować $\sqrt{c} a r s z a n \xi$.
P Pieís o odbndowie - pigleny siersz deopolda Lewina-recyluie col. z ld. Vin
wiorsz pt "Horszawseie gopeloie" w wisiconamin rol. Carwati.
Carszawslie góqbie poleoiu mnosza die nad Sharym Miastem i siedza budowe nowego Shareqo miqsta Gierse satyryern o waszanslich hudziach iluaziseach onas dahza esieic programu na wesolo daia mily oloras Warszawy entyzostyeane - ozspiewaney o acniqu. If wycomamin Chorw uśyszelism siouenteq ztims "Cstery serce", Twisumy i aistonosz Warsawiki. Mooziez rozesza de ozesmiana dxiga
brietnei delelamaci sierszy satyryeanych praez col. yoolt.

28 wizesieńn 1953 .

- Dzisiaj na apelu D. Dyrector poruszy? leardzo vaina spawe - sprawe sypendiow.

Szkolnictwo polsteie w dobe obecnei jest jednym z qoimnych punitoon zasiteresowama Rzadu. Sindizet panstwa ogromine sumy wydzida na szicoly, pemoce naukeowe i na jomoc mpodziezi w pormie prypendiów. Itypendia sa tradycyina forma pomocy ucsacer s\& modzitay rhb́na polmak dopievo tevaz prayimue pelre reszraliy, W maszer szcole stypendira orryma 18 dolomph voanion wapo? earnionych i potaelonjacyon pomocy marerialnei.

2 paidziernic 1953r

- Maddrodzi jesieir pielcma slocista polsta jesien. Vochamy ja za mole riory praynosi ze sobo, za wschod spónca przesloniehy mqlami, za niebo pogodue, pramieniste, za Sonice, rtíve najpighnias revaz swieci i tare culme zaunooni obsypuize zporem lantazig nolorow playrody. Cocham iesieming sie antug ws polsciei - vici bobieos lata zawieszoie w kiysztale powietraa - jate bryauty na siatce pajecsey i vóznobanwine liscie niesiane lektoo lala powietra. Wr maszym ponten caion zalozyla swe csaroolzieiutie líolestio. Wiej majeshacie shamply drzewa. Wizedzie cieho, rylico esasem zaszelesci apadajacy lisi, Lub wiewiorki citami szemizac po wierzoholvach dizewi

8 paździemir 1053 r

- W omin dessiejzym is Domu rultury odbyla sie conferencia Frontw ravodowego. Liesmie reprezentowana bypa masza szcola. Obole mpooziezin if obvadach wzieli mazial przedstawiciele spolecseinstina pawiarn - a wiec inteliqencia pracuiaca, robornicy i dNopi. SPownym rematem dyskensi osnuter ma the referatu prelegenta byly stosunter miedzy Koseiofem, a pañstwem. (Po premóvienie ob. Dyrectora) Rownocaesmie is waszer sucole odbypa sirmasiowha or tel samer oprawie. Po przeniowiemu ob. dubawrieyo wywiazala sie wisioa miodziezy szenolca dusturja nad stosuntromi miedzy Cosciolem, a painstwen

9 paizdziernik 1953 r.

- Drisiaj cala sscola sranela madyayinie na shart marssow iesienmch. Impreza ta. - Pfebovier tresci bypa porazem ayseyplinamego poziomu jakoly. Dyscyphina jest, ale i numorn mie lorakuje. Coleday 2 M-y daw wielee fatyoowams wytcoeyshali isodele lorcomogi itake szesernie zapandowah furmantre napoinang po drooize, ze biedna satapina me mogia a meraqnaci. Jadac dobnals simietrych humorows
zachnycali s'wiat swoim rerzyhiem. La brate karnosei zosrati oni strytylowani i whwieszeni na blystanicy. Dalsze drieje tyen meszesgisiwcos a racser jedurego 2 nien opisame $1 a_{c}$ pod darg $30 . \bar{x}$.

10 pazdziermis $1953 r$

- 2kazi 10-lecia powishamia Odvodzo. nego Wisiska Polshiego odbu? viq dzsiay na teremie miasta capstray cm ceci bohaterón shatnier moiny. Gizedstawiciele salciadow pracy i szkól zlozyli wierice u grolen riezna rego ziolnierza. Bezpójeonio po capolayion w Domm rubtrury Powiarowe ropo Prayiació? zuet zorgamizo. wado urocsysta akademie. Inanquracii Aorcanál Dle. Dzierwa odidajac nasiqpnie qios 6.6 zamoystinu ctory coryplosis olvolicanojciowy reperat. Wonaden. ovaz w wy'swietlamm po ner filmie pt. Tajna misia lonalo nazial licene praedstawierehtiwo szicoly.

12 paizdziennile 1953 r.

- Uroczysha akademir w nasze szicole z okazi no-lecia Hoirta Polstiego orwovzy?
col. Resepa. Wr mowie inauquracyiver wyrazis on dume mlodziezy z fatcite, ze propesorowie-Palei Blazer Bushaynsti sretan bqoq.c nozestritamin jeoen Pierwszer, a arua Pruaier Armi wosha Polscieq. przeszli enwalebny szate od deuninooloBerlina. Referat temarowy wyglosil ro Majdys. Armia Poska - armia hidu pracn acego powisala na ziemiach radzieckich. S sieslcach wad org formonaly sie piensze aadzialy wojrca Polskiego, rosly weiaz wsiq, by walesyc o wolnosic masaq waszo. Gózniel proyszed bojowy ich chrzest yod denino, a w coícu marsz na Bertin. damino i Wispa

Cnwala wam - coscie polequ us bojach pod demino
Unystaco polskien ziem w Socie paźaziennisa. orym jate wooly Wispy is zimmeh breegach plyng Przez Warszawe - przez masro cochane co zmica, Co zmienia sif is stos min irozp fywa w zquiszesa.

Whaze obliskich myslac wiezbe widzehisue, rrova nad roma Sisly wience colysala Qod hac wierzlog przed laty córeczra diadaita I males lalce nucac zucala stoh lisere...

Wrem rula pier's rozdaria imsi siध wiwala I szkarpatna cowi slmgga $=$ biorem ie z mieszâa.
deceinm bión wieli a taka sama myila I rucati granaty w hitlerowsieie bunkury Whadziei, ze poppyme ieh zwyciestwo wista, Le przestanq reroy deprac ss-momow buty I mundó ze swastyrac zostamie vozprity.

Whor tez promssen adoje or ien oesach zabiysna?
Bo msPyszali WisPy swoje etmiog mure,
A pohem wianak rakier naa faNszawa ínisna?
Iprzestaly jate bomlen huesec wroga bury Ihidleryzm padi w prochn - wrajdany sakwth.

Odrookone wonico poiscie cieszy sie meancia wielizich znyciestr i zachowne pamiec bonaterion. O zycin rostra opowiedzial wam kol Barco podpornesnik - absolwent naszej sacoly.
esesc artystyesna akademin poprowadzi? lad. Praybyio Ryszard. Rozpoosepa iq piosenka Ma bóll. uslyszelismy pocs mie, piosenkis: Yoy chopen wa wojenke sali" is OKe" w wyluonamie rd. \& a. Traelaa stwierdzic, ie silmie odbil rie wrieh spienie lerak qiosu rol. Dzierwy, thóna obecnie wras $z \mathrm{kol}$ Wis choolzi do kiaw $\bar{x} b$. Us?yszelismy ówniez sae eq derlamaci a posiod rtorych piermie wypadio "SPowo oducynie Her' us wylomamiu col. Berwid. Cagisc artystyesing zaleoinesono polowezem $A$-dur chopina us wyronaniu rul. Chmielewsrnej.
14. pazidziernik 1953 r .

- Wramach Miesiaca Prayiaźni Posto-radk. szikolny PC. $R$ wyslod do Z.S.R.R. list nastgpi: iacer treses:

Do
MPodziezn Lorgamzowaney ir lae wompm Krayin SzicoPa Ogólnoisszaícaca

Maskina.

1MP-owsleim pozd owieniem witamy Uas towarzysze comsomolcy. Witamy wasz knai piceny bogaty, fasze Labryin, copchozy; sowchozy, reelc szwmiace po mribinach eleckrowni i pra. shany wasz stólecsuy quod-Mostcwe. Praqmemy wy azic uznamie dla waszego wielkieqo bnaownicwa presiać Jowa pooziun. Oloserwinjemy ciasza piace - Wasz entwzashyesmy ozmach i staromy sie isc w Wasze siady. Gieley pionievy mariewizmeninzum ucaa, ze majuiecszym rapirapem - loogactwem swiata jest cshowiek. CAlowiek pelno. warroscrown ideologesmie ifrayesmie decyduie - bycie swoim bycie swiara Naszym csspómm zadamem jeot whenowanie rakich wasme hoozizdrowych simph prez wyovzenienie Saboies atea pozostawit nam or spaden capitalizm. iudrowie mas pracuigcyeh sprawq izelem mas
pramjacych - powiedrial demin. Jogo Jlowa niech begar naspem ala orriálacay P.C.K.
Q.C.k. w naszer skole jest eamo $z$ produjacyoin masowyoh organizacii powazme wóywa na syere mpoorieary. Drialabrosic rola owesiana damy roczne opracowane pres zarsad wedíw instriteci odgónych Lashajommy Gas polióce 2 planeme P.C.K wa volc j2k. $1953 / 54$. Sobwym zadaniem szeo vego lopaP.C. wr rym roku jest przeszkoleme na kursie samiarmum II-o stopina najmiodszych cadr waszei miooiziasy. Rursy te zapoz aiace miodzez z majuazmeszymin zaqadmeniami zuria sa in nas praktintuowame Go szerequ ar Doceniajac porrelos pêneqo wyszicolenia miodziezy Dyrolecja szleély zoromm zo. wala rórmez Drazzyng Samirarma, szeolac ic na Kuvsie. Samitarmin il - oo stopnia. Mooziez przeszhohona wyrazuje sie powaizna praknycana dziatalnosera na revemie saroiny udzielajge i razie whpaaven bachower pomocy koleqom. Procs prac ozkoleniowich reahiziemy divgofalowy pian urrymama caystoisis w londynten ozlcolnym i moiem cosiód miodziesy O.C.K. w naszej szleole orgamizuie pogadanter ioderyty uswiadamajace ogo? modziesir. Obok calizacii phann organizacyinego nasz szkolmy P.C.K. jako orqanizacia modziezowa wnzaoza diva szkopy szereg imprez kinturalmeh.

Tradycyinie przyifa die szeregónie dolone wypada loheria fantowo, rtova is rym rolu bedzie bavdzo interesugca. Dummi esrésm, 2'̇ nasza praca jest rate bardzo Nasing spolecs ine iz zapalem aqituemy wiród mooziesy prowaziwa Migienq, Móa zapobieqa szerenil jie choido, 60 zdrowa mpodziez to zdrowy luray sudrowa i silna pryszojó Poski. Nieoh zeonocry Jig arialame moovies O.C. $\sim$, Raozieckiego Czenwanego Vrıyza - Crer nonego Poircsiezzyca is walce $o$ zdrowie mas. Pragmiemy arpmiany doswiadeseín 2 Wami aabecy prapaciele iprosinm 0 aane 2 Hassego ceremu.

Brareislei wsciofe dhan presyla Cam Modziez P.C.C.
Paísin. Szroba Oqoinolizácaca
Q Reslso.
didn ten ar imieniu modziery narivala co. wis 70 zela.

17 pazazervic 953 r.

- R.U. 2.M.O ufunoowalo 10 biletón do rearn olla mezmión wyróziayacych view prany spopecsiner, Uemmowie ci w dmiur drisiejszum byli na stuce Polacynie gesil rystariamej.
prez traknowski teatr Slowackereqo. Pizecdolawienie z korer us gf whpadto bavdzo dubise ipodoliर人ode. Polacy me qesi - to sztuka hisionycsna osnuta na bogralii Miróaja Reja. Trcia obvosme doskonale spolecseinstwo poistie za csarsow Bomy ovaz stosumi na olvoze. Qostać loohatera mabiera coch nienstrowzonego boo winiea z zacolomem szlacheckim o literacki ezyre po in 02 miecieme krzyurdy Mojciaísiwa. Cosieolwete grulen est jezmle lece to Pakwo nybacsyí biovac pod unage lart we oot to $e^{2} y / \mathrm{c}$ staropols $i$ - $\varepsilon^{2 y}$ ic sarmadeiej szlachty, ezyle lirerackes eor ppiero ishadium powstawamia. Jate piplusie mowi hey zaomiyuajac sie aigheaseiq obvasonácio prajer polseien mory. yak listecstei na drevie ale trawlei w poln i jate jeqo dnopskie Chory" spienna jeot mowa polska, a zadryrem i elysonamsem iest onvor Bony, na krórym mónia po wlojlen. Ta prestawimin obecma byja vowmez arupa modziez4 2 cópra boramicsnego pod ozewodmi: urem prof. Cavizidi. Modzies ra praybyia do Krakcowa ramo is celu zwiedeema zwieryisca, Mwsenm Loologiesnuego i pojeria do reatru. Nappierw bylismy w Museum, godzie 2 zainteredo. wamem ogladalismy orazy launy rovajowel aprynainstiei iameryruanistiei. Emoci\& wzbudzi?a "polowa zyraty" siegajoca do sufitu, araz Lantastycanie Rolorowie plactiwo Ameryli. Najwighszo
itoscia; rózorodnojerg wyróznia sie sala moryli. c'siod wieh by? y bavozo pigrewe obbaymie, bavwne preparaty budzace powszechmy pooziw.
Wszysthie cieazy godine repreaentowaly swoe rody tylko zajacack byi jaki's maly inizerm. Da uswietmenia zajgese qablotki mieliimm zamiar zamknać wr niej naszego Lajaca, ale ten wyrasil syeacme oglainigcia zajeesej fermy w zwierzynion - poeohatisnny wec do daskn Wobkrego. Jolac serezynamn usjód drew do zwierzyinca zachuycalism ji endejn eriemi wisod bureion i stal porryrych puppurg lisi. Wrwierzyicu owszem bypo co widziec, lece mimo pozorn colnosci (clarth ze zwienserami so mstawione s lesie - wiod orzew) suzedzie esuc bypo parode wonosi. Jast to wrazerie swoute dla wazysheieh zwierzyícós.
Torsz Lajac patrace na wiedole swoich imiennicós, stwievdil?, ze Patwiei jest zniéc neolle uesmia icrroal ono Braesta.

23 paidziernic 1953 r

- Dasi na apel prybyli przeastaniciele Comireth Opielenírseqo nad nowza szeo ac 2 Bowarn OVocim oras przudsravieiele comiverm Godzicieliciego Pre nówifa do has pzewodincsaca liamen

Opieleuncsego, stwierdzajac, ze robornicom mipo est nawiazác wspóprack 2 miodzisa, ze zapraszajac has do siebie, by'smy poznals ich pracg. Nastgpnie wyazía sevdecsne syesenia joknaylepszych wynicón ws nauce dla cales modziezy. Wiminiu procoownatiow bracy pare slow powiedziol Old. Marhica. Pracownicy Browan poshavaja sie pomóc mpodziesir wi es pracy RieayRotwiek ta zwróci jí o pomoc. Moolziez bionaru epieventowal 2.M.D owiec etóry bgolac ies wyraziciolem zapropomowat mansiozamie seispych stosunkeor pomiqovy skorq. a mioolziesí Browane popsez unza,azanie wspolnyoh wiecsorteon i carcavemis. zapoga Browouru zap osila pizedshawicielstwo naszej szeoply na urocsinstósc zaroinoseria roker produreminego na 31. 久, 1953. Ymeniem comitetr Rodsicielstriego premósila Ob. Woliclea zycwac ham wimiemu rodzicós podobme ate eg preamoney dobrych wyinicion urnouce. Gimiens mpodziesy zabrat glas Col. Rzepa, dziglenige za zyesemia zapewint ze mगooziez nie sawiedzie pololadomm wher nadzier

26 pażdziernile 1953 r

- Dzidiay qoiscilismy w skole zespó? muzyery Arrosu. Na program ziosily sie utwory forrepianse. we rompozytoror poljlieh i adzieckien, oraz piesin bad'z to solowe baoz duery play aleompania. mencie fortepianu. Artysei bagli barozo serdecnnie delaokiwani przez miodizies, a caly repertuar cieszyi गIS powoozeniem. Gielu jest waszer szkole milainitión musylii, a nawer muzytiów. Im zespó? dâ porcaz piそknaj ory, a inmym wide esteryesmych presyic, 60 na musyice raidy jest wrazliwy.

27 pazaziermir 1953 r .

- Co dmice drisiejsyur odbpia sie Conferencia Rady Pedagogesney, na tróna Oyvelcia powolala ówriez mooziez. Zelerame sagail prot dubourski przedstaniajac plan sebvania. GPónnym problemen naraa býy cíynilis maucsania as rhasaen. Pierwszy sabial glos col. Reepa, titiony mówis o shamie el. Ii 6 pod tym wzqleprem. Tale wynidPo 2 eqo slow d $\frac{\pi}{} 6$ eszese ne wesy siq systemahyesme - uwaza, ze na ro jest csas. Ponuszy on rowniez sprawe zachowama sif moolziezil na apelu. 2 rover o rlasie x́b
mówila kol Tekiela. Stwievozila una ie naigoizy iong moolziesy takie praedmioty jate - ivos. fizyica, maremaryka. Prewodmiesqcy inmyen klas poruszali podobve sprawiy is swoich wypowiedziach, ovaz wyrypowati waigorer Jie meaqcyet z helais. Po wypowieozioch inpooziesm zabial gPas pror dubarjiei os spranie zachowania sie modziery na apelu co caz exgirzy wciecsel 2 excyi. Qoznies preemaniu profescrowie. Prof Bieganisi zaproperrowal uszozene roiqqi zarzqozeh, by moozee nie wyenodrila z leley pod prevelestam polecen Oyrecu.
Orof DRomkiewies apeluie do dow X -yoh by zabraly viesolidnie do fizyri irona est predmiotem maturyesnym.
Co dalszych doradach ronlevenci miodzies mie lorala norziapn.

29 paidziernite 1953 r.

- Disiai a godźz 17-e Jeleolve culo. Qrayaciól Iwiazken Radzecieriego uradripo tradmoyino Herbarkaz a olcazi Miesigca Pryjazim Polsieo - hadzieckiej. Herbatka oabypa diq ir hollu piecme udelcoravamym preez lcov ral. Mecakq Cilerora i Machere Eowanda rtóry wykonali killeanascie enzzyeh

Remblematón $z$ papieroplastyki. Na urocsustajc praybyio grono Profesorskie 2 Prop ambarsteim macrele, oras pizedstaniciele rodziciow. If terbatce wzig?o nolzial go wasmión s tym cala rli, $\quad$ a. Urocayshaić zagaiPa rol. Przelclasa - prew. Szealnego kopa Quayiació z.S.R.R.
Stromna esecic artystyeanq prygotowola lel. I a, wzią w niei vazial rówmies ca. Vumsa-rlxia. Moolziez zasiadia za otolem sjoiewajac prosentu, ub wesolo vozmawiayg. Po Whaseiwe Herlatce mpodziei bawiza vie - przygrywai ob. 2yphón i ob. Morylewsha. Labawg prowadzi? Prop Lauf ol Chorego zna moozzies jalco wielbiciela radojci i zabouny. Dzigki Prot dubarskiemu bawili sig piszyscy - nawer bardzo nieimiali i coslcowiek dzscy eniopey $2 \cdot d . \bar{x} a$. Urocslystojc zalconesuno o gode 22


- Na reremie Szcoly istmieje steroosobowy

Komitet Redaterying BPyskawicy". Na odprawie Zespofu MPoolziezowego powiedziane bypo zq beqdzie on co drua dzien zmemal hesc "Bystawicy", ale niearety zachorowai na spiacser. Od pocsagten voren nie bupy ams az zmiemione artyruíy. Jeoven z coleqúr viszacy inz ana
miesiace za to ze $x$ biegow harodowyoh zrob? arde navodow na furmance uskarza ji azi's na zebraniu R. $u$. ha redaleronow. Mówi, ze wolailen przebec 2 amy tyle co pzeznacsala norma niz wisiec tyle casos. I zebrania wyszeal wimosele powieszenia na "Blyskawicy" samyeh redaketiorion.

31 paidriemitea.
Udriat nassych hernior iuseevic or urvzys by akadeniii is brassne ohorim 2 olcasji sirésnigineyo ucosicuenio plom rouneyo, - goohimi $13 i$ i, uitodieir nassa vsas 2 ty Netirem ponesed 2 anndu irholvegp $Z c h P$ indichin, preard Lanadu Rody munorstije Reepog undata. ty do Raeridé Preny+ingeh pimsindoLroolaningel. Ir lionych ponemóveniach jialie miaryvictor qras tes ob. Syreter 2 alcudu, itperrdminuy 2 ch Porlichi, os hrithias, gle goranch Naval syuy i dalneyopardreum privy, orne probriehurei ia opiels Comilutas opiellińcínm nadinatym thohym 2 ahadeun. Chír nass aslspiex Tachine drie piosenti. Nauriaralióng tiky boutati a robrtin thame:

3 Listopad 1953 r

- Dzisia na apelu wslyszelismy bardzo mila dla paroly riadomośc. Hua Serwid Maria biorac udaial ir woiewodakim rancursie Recytatorsrim zaipla 3 -e miejsce or rwalificacii agoinei - tym panym rwalifirue piq na conturs w pradi crofione ob $\sqrt{\text { arseaniy. Manny nadzieje }}$ ze tam rówinie godme bequie reprezentowaic masza pzico?q. Prawidopo dolanio í Trarcowie by wrysoti poziom ronrunsen i pilma ronturencja jedmal masza Marysia dhala pobie roude. Mysumy, we saenincila ppuchacay pwa zywo ucsuciova declamaciq rak ar sielocromie zacniycata nas. Ta marginesie warto wopomniec ie in nasei percole manny pilna radire aerlamatovel, wisiod rxórych riyllija pie niestery jeden jedyny derlomator. Jego pilny mestri gios upodobanie do wiersay radareckich dostatecame nam go orresia.
+ listopodd 1953 r.
- elliza pie 36 rocanica Nialvie Rewolncii Socialistyeanej. I dhalerciey peropertyuy-poprzex 36 lat budoninctina Comunizmu $\mathcal{C}$ L.SR.R. widzimy,
=e ludzie rouzieccy osigancli pwó cel. Oodziwiany $w$ nawskro's realioncznych obrazad powie'sci radzieckich, LOwiera, cróry nosi wsolae wielki charatter dla roforeqe praca i walka oparte na niezTomnej woli sa centralnymi osrodkami zucia. Ozytajac chóloy esiazice Daiero ad Moikwy" canjemy dhoryicalinie te oqromina sipe ithart ôfowieka buduiacego nowe zyeie. Piernsaym etapem na drodze do bowstania Lwiazku qadzieckiego by?a renolucia proetariacke 1glfr. Ozision eacimy to wielcie wyoarzeme historyesne arco pocaratel nonych ciziejoin. I nie fyuno narody Iwiazrm Qaciziecriego lecs takise bratmie ludy craión demolunai haowel jaknajbardzel zainteresowane po uczeseniem 36 rocanicy Nielirej Rowoluci Mlodziez naszei szrooly juz od duzszeqo onann prayaotonlije program ha urocsiystla arrademi\}, oros ćriczy marsze na caostrayr z oruazii 86 rocznicy Genolugi Pazdziernicone. Eizyaprowa. niam prócz Dyrekcii Vierue $Q, u$ izs 2 inP

6 listopad 1953 r

- Doczeralismy pie wraszcie wroczysti vanguraci rieicia pzroiner arcademin z olcazil 36 rocznion Nielriei Rewoluai

Socjalistycanei. Uroczystós zagaif w pooniosiyeh powach Prof. Lubarsri, odaiac gos liros. Gurgulowi, rióry wyplosi? bardzo wyczerpuiach olcolicanóscio: ry referar. Jprazydium zasiedli: Dyrecror Siodt, chef. Rubarski of. Drienva, oraz praeashawiciere mPooziezy. Azepa i Jolicki. Po referacie Dyrercio obdarzipa profesorós nagrodam $2 a$ wydaina prace nad mpodzieza. Faprepnie Prof dimbarstri imienien Oyverai zaozcayó? mPodziés nyrózniajaca sie $w$ hauce i pracy ppolecsnej ohplomami uznamia z ocazii 36 rocanicy Renoluci Pazdaiemiconiej oras nagrodami csiazicowymi. A co zrobipa itiz nasza miodzies po finis zoloow azzom pazdzierniruowydh? Na to pyranie odpowiedzion col Nalicki podsumonviac wy conamie zoloowiazzain oszez popzerególine drasn - kuasowe KDa z.M.O. Irobitismy wieve - glónina myjia zobowiazzais byfo podniesienvie wynición w nance ipracy spolecanei oras alccie poleesno-usirecane. Po esegei oligalne arcademin nastapila cséśc arrystyeana. praygotonana prazz modziez ood cievonnickwem Dyrercai, prof Fraczer i prof Wanirycienia cye's' artyptycsma otwory? nymn zwiozzrou Rodaziectriego Goczarter nowej ery- ery Pewolucii socjahisrycane obwieseip krazownic Aurora aqniem pwich dzial i listopouna pamiernego 1917 r . Woipozeliony wiersa Opazdzernirm 191?s ritory jall lowiza a gromami iblyskawicami praroegh orzez Rosie prayniod woinośc ncistamym
navodom. Gecyrowala ra seec - id. In a Gewolucionistom towarzyszyly piesmi-te rewne najukoenansue prey acibiri navodu radziecriego ofo odna z nien opiewajaca dvoge ra boj- Dopora' - wyicomarim uéren das xa ixbo soien solony co. Hajdo Jrena.
Pienca Tencolucii Majakonssis nuspamaity yoemacie Doloze" daje derar zwyciestiva proletariatu. "Oobrze" -recytuie kol. inycsepany Barbara Qewolucia Gazdzierniruowa dolla Nolnosic nie bylro navodom carshiej Qosii, de zapocsarkaw ala proces myzralania piq zolej hudzcosci. hiersz - hojatcowstriego "dewa marsz" jest wyranem wiony Walcaqerych mas ir zwyoiestwo pocializmu dena masz" - recytue roo masanta - ra $\sqrt{n} c$ Reriohucia Pazoziernitcona, walti z intensencia Ewropy ir sprany nlodego panistwa stworyia caly psereg bohorevón. Gieicna piésin o mezmum dovodan oddzialón partyzancicion o Szcsorgie odbpiewal chorer id. XI a.
co Renoluai brah udzial ticam Polacy - dudwir Ozierzyistu cavo Śsiercsewsti ctórzy joistajiac DPonie radzieckich zo?nierzy : Ghowoién piecretonal tradycie pryjaíni bratmeh navodión. qutor wieroen Qoisca móni o Golsce jako pukchome siostae: Niorsz eolsca" - recyruje cal. rurcupra Latia. Usiyszelismy mastepme pmatina ondina all mavenia prosente Gadina" jpienanag esésto
prez lund rosyjoti.
Goz grominsay interwencie terai radziecta wterocsy? na droge nonego budownictwa. Es reatizaci planór pomagaia preede rozystrcim milodzies. Komsomol nyenorywal pryen ezAontión na priatlych prayszajoh rieroiniciós mas ludowyeh ctíngoh celem alc móni autor wiersza romsomolia" - ludesi ablakanyen wiés' nowemu swiatu na spothanie
romsomolia' - recytuje col. Styrua Rirystyna.
STowo- deayzna ptato pie symboien woines i pzerokiej siemi na thírer warto ziý i za itciora warto walesý. Siéśn o gesyinie 1 spiewa chor chas 10-yon.
Yelae rewoluci dotanit do najdal sayeh zarcarciow tuli ziemsriej, Vavoa niszpansci powstaje aby wywalesyi sobie volnos'c. Pomagaia ma w walce masy holowe innyen panistw - +arion jak losha. Viemcy, Rosia. Vofypzetiony Niersz o Hisapanie. bohaterse woiny domone

Grenada - na the nurmuranda recyryie radi rayloyTo Iwyeiegko bundowal nowe zycie Iwiazek Qadziecki, ale hydra niemiecka zalola is rym csazie Europe woreszila na Z.S.R. \&. Qiosentua "gloagwamb lomo: pono uto woal mówi o preerwami spotoinego szeagistinego zyina ndiai radzeccich orzes niemeccieqo fasapre.
Dloagyamb bmopono uroHbet' - spiena chór déa or esasie myen trödnych wall abudzila pe rita

Fizycana i moralna navodu wyeho waneqo na wielkich ideash denina i stahna i caasie zawiern. ehy nojenne oboc zoinierza walny? sartyzant. werga Horgevery origer jog" mówi o yoh giganty. eanyen wzinagamiach drieweayny - oarryzante. 3os" - recyruie cod gootr Nocaystawa di Ia. "conct praysily asne dmi Inycigstwa demngrad, rión
staling ina wolve. Eisluszeliony wiense op ewaiais stalingraa jus wolve. Us? yszaliong wievse opiewaly loghaters two Statingradeayciów
Obróncom stalingradu' - recyime ca. Bober iravod radziecki nie yulco wyleayd ono e abraymie ramy ale prsystapi? do reatizay vietcion buaowli romunizmu. Lacievaia siq rozvice mieglay miastem a wsiq - ehlop radziects oramie ṕpiena pioseniri.
A kmo rno zuacm1 - chor dab x-ych spiew yolony col.Trytico Alecconara.
Mostwa - Nary, bigkly gród prâl yie o'sroakiem kraju rad-o zijeír \& mieszcaicóón móni piosenke. Mockba" - aror ne. X a.
o piénie radzieckiegó rraju mówila piosenca. Tozlaio pie morze pzerolco ${ }^{4}$, rróra ial morze rozlaia pie w ciozy. I'trwala cisza jak, gdyloy pluonaia tajemnic historï jaradyby ogladala dawne a tak bliskie dzieje, ak-gdyly po falach roign ppynely piodrie, testone tony

7 listopaa 1953r

- Framach akgii Komiteth Godzicielskiego maiacer na celu ablizenie rodvicioar do parcopy oowiectzi? nas dxisiai sedria Ernest- ociec leome z ucrennic naszego zaicladu. Bedac wa apelu pray of raport yrawodnieaacego $Q$. U. a nastepnie pramoni? do mPooziezy Mestery musimy prayznai, ze poesarkiem prasmórienia ompa nagana zlego zachowania ri६ na apelu. Nantepnie ol. Emest rozwinal temat - psyonica miodego prastepocy. yako znawca prowa do'swiadesong prakiyk w pwoim zawodzie nalorésli? proces prastepesósei $\mu$ draieci i Moozaiezy z równoeaes nym un zgiechme. nem walri panstwa z prae awam praesteossósi.

8 listopad 1953 r

- Nasz pespó? arryoryosny prócs casésci artyotycancei na arademiny areoing prsygorowal równes usésć aryotyesna na akademie ogóna - Domn Cultry ta akadeni Gronaru -zovgamzonal wyjasd z eséscia are pryesna do Iwronej. Nyroname bypo wszecizie dolore edwak berspraceanie vajleosze ir pwietlicy Browarn, gotzie caulismy niद bavazo odobze odialismy program bez slaan tremy. Jespó? Browara 21ozy

Dyrercij podzierowanie za capić artystycawo chona sie podobala. Dyrekeja a vole praticaan ac e moolziezy opoloiseie podziq,cowala le za prace nad pryaotonamiem cae'sci arrystyoansi.

9 listopad $1953 r$.

- Lobowiazani jestésmy powiedziéc cós o wspólzawodnctwie is rasze zzico.e. Pochamia ono cala modziei, a majooworzien angazne grupe zapaleñiow, atórym tak bavaso zaleiy na jerwszeńsinie pwo g lelasy se na traeciey preswie usieicai riiq vawer do recoeaynu by praeconaí leniverion, se nalezy wyjsc z dany. hopó? zawodnictwo dbeqmuje caíosi zyeia das, a wiqc: nauke sachowanie dyjcyohne cayprosc idecoragq/Clas. Drivia; wiasnie odbywa sie Conkwis gazeter peiennyen za miesac listozad Dcenia e comisia Wspótzanodmctwa Pryblyyi ronmei Ob. Goodt i Qrof duborsci by robacayé gamerki wyravic pwoie adanie o ich warrose propagandanoartgstyoune; Qierwoze niejsce zaiqa gazetca clix 6 wyrionama pras lednego z zapolenoów" obdarzoneq aruzym smakiem artysryeanym $i$ zdolnósciami an. deleiectiogo Tadensza. Bavdzo niedoleane garetta maio rlasy $11-e$. Vie wiemy jalc to Tumaczyc. Arazy nawet zatculisowa wiadomosic
ze gasetice dasy 116 nytronala ussennica unazana tam za najessa, Cis za pavodoks! crekamy na biecne ganetri od rlas M-yon stove bylyly naprawde ozdolog dany - caciviem procy artyotycaney.

14 listopad $1953 r$

- Oxisiay dr Tx a uracidaita wiecsorel piwiethicany. z okazii NO-ecia istrienia Noisrua Colsriego. Otwevajac píwietlice ral. Towosielsica ursaula powitala przedstanicieli Irona, ozedstawicieli rodzicon orar zebrane coezanki i roegón. daeseto inscenizacjar praepiecny piosni In. Comopnickiei 1) A ark poozeôl avo na wong a diésn goetca orseciwstawia íwietna dole zwyeięskiego wola dolichlopa krory walesac oddaje zycie za gesyang, i oddoje nold cichemu bohateroknu fendalnego wlopa. smutry - powiedz my nawet pomry nastig uzlondiza a bardizo traf nie zreszra nigta opracowana inscenizacja. Poznies widzimy Vois co Colscie wcalize íncing 'swarower - pozbawone dowoditwa brom. valenace bohatersiss na baryradach Varszawy. Dod pierwisaych dmi wajazan nilerowskiego ravio polsri valcayp z rajézazec Do waliri ponstali robotnicy choo inteligencion tworage zoroine oddrialy partyzanclie. $O$ ion walce móni nam
piosentea, ${ }^{\text {Z ood niprich ptrzech a mynioslych miast" }}$ W wytonamie ucrennic id ix a pool dyreacia Arof. Bystrzynstig.

Od progón chat, a wynios? yen miast nioply sie
yerca hnode
「5miertelny bö w zelarny zno orónnosc \& pwoboo
ra cacle walki z rajeźdizcoq praii somunisci. PQR. utworzya organizacig zbrojna - - a. do wabris z Niencami Marsa 9. $d^{\prime \prime}$ - siosenca w sym samym wyronaniu-wyrara bunt prazciw praemocy wroga, checi semsty ra oozmane crzywdy zapowiada anyagstwo mas buohowyen. I woina Gosce walcaiph rónnies zwiazer Goutriorón Goiscioh na tereme z.s.R.R. Od niego to wyehodiz prosba propect utworzenia polstich jedroster Nojshowyeh na terenie Z.S.R.R. Ir siedlcach nad ora twory pie Dfwizia dóseinsarcount tam ters nad ta raeka upamieqniorac $w$ wierszu i piesni polscia zopnierae $\%$ Dysizii praysieqaia Ngwalcayc wona, ludowa oiesy zne. Otym opowiada wiersa p.r Preypiegalismy." recytacja koregón. Tam na siem radxiecties riotnierz polsis maray o swe ojesyster siem - polskich polach lasach rodzima wiosce exy ßिote; oolsiei jesieni.
Yesonny Walc - walc w wykonamir coezaner I moze nievas phyzaia orsa smutne tony polstrieqo walca ary piosenkg, He plowik nlowikn
która byfa mazeniem zmpesamjen zônierzy. Slowici - piosenica w myconamin chom -parrie polawe spiewa ra dubecra Ena. jak stowir joienala Enunia stojac u ptus lorsoay pacsacej rasem z tqsicma melodia
Qóznie prayszi $\frac{1}{1}$ wo na swiarowa, wyzwolenie Polski preta I i I Aming Po scaq. Ila esele II Armi stal wielki intermacionatista, a zarazem parriota gen karol Sn'overewstri, o ctorym spiewa pieśn polsra i opowiada knd tiszsamin jarco o egendarnym bonaterscim, a tak bardzo nealnym Nalterze.
Piosentua "Serce generaia' - ryromie chor. ratyin program zarcoícsono.
z moiej reportazower Disaminy rudno moze odtworayó obras pwietlicy, ate powiem w coion we mimo maiych woterek w wyromamin bypa ona bovdzo playiemna i wiele pracy poswiecila is praygotowaniu and osiencunca clasy ovas ucsennice. Odwracaiac carly nasrej croxici wstees ppotkany oceng tamtegorocane piwietlicy a. In a (dzisiejszel ix a) rownie dobra jak azisieisza. Swiadesy to, ze rlasa ix a jest solidina is wyiconynounir obowiazkion, ze jei colentyí dzicta.

17 listopad 1953 r

- Wednir drisiejszym oabya re w nasze azkole wialka mavada prooukcyina w obecnosci Profesorón, ucaniow dobryeh ; SPabyeh, przedstawicidi rodzicóor oras Lomitetu Opieku'resego z Browarn Navade otworzyl i prowadzi? Ob. Dzierwa calonek Komitrotu Rodzicielskiogo. Caposí navady byou ayskusja zebranyeh had rposobami poobriesienia nynikón nancsabia oras nad wyryciem bryyesyn zfyon ocen poszesegóimyeh ucsmiów. Qonizier notvig ciercansze glosy dysrusi. Kol. datocha $z$ re $\sqrt{\text { ti }} \mathrm{C}$
uwaia ie prayeayna, jego nor nedostarecanyen bypo to, ze pryyszed pózmé ao parcopy: histona cest ciekana ale ga downiei nie interesowapa, matematyki nie bardzo pie ueey 100 prayszed? do pzroty "na iqzyk4". Pilch kitong nial mu pomagac ncieka $z$ letci i nie ohce mu pomó a golnhy akis porsadny covega pomigh mm, to by unial lekcje. Mimo wsaystro nasz "pmiossar. slikcidinje w ovngim okresie noty niedostatecane. Kol. Chmiel - Ka Vni najlepsza ncsemica w pwoje blasie podsielita pie z nebranymi swo a metoda pracy. Diso pomaga je is nance pilne sprchamie nylctadm i prowadeeme notater. lovudiropisów stove praeglada ioderytue $w$ pierwszym sedze gody zab era si $\{$ do naurs

T domm (winterwacie) po pryjsciu a lekeji col. Onmiel rozmawia godzine lub wiece z kolezankami albo esyna jakás powiés póznie zabiera siq do nauki. Ootrabia wszystrie zadane is danym omin zadrania mieszajac Hndne i Patwiegse pisemne i ustne zagadnienta 1. polski is nistoria ida ef bavazo dobrze tare ze nie potrabonje sie ieh ucayé poza preesuta: niem proyjemnyoh zveszta inveresuacyeh rozelzialon. Co tyorzién uraadza powtorke calosci przeamoro-praewaznie iscis?ego. Unaiam, se jest to clasycsny prayidad didere wesenniey, godm nasiadowania.
Ca. Wróbet - ueseñ ai. XI 6
stwierdail, ie do mauki ponosil sie regatywnie
niecharnie mino ze nie mial jadnyon nicchernie ninio ze nie mial jadnyon preszicod is nauce. Na zajoyrame co zudroma le ma not niedostateesmyen cay zoboniaznje Dier e alicnidonác cal. Wrober onpowiedzid, ze wszysticie - ty 7 not nieolostateesmen slicwidaje do nastepne na rady produceyine. Sypowleovi rol. Wrólda parc rowniez innyen -l Narsivorón nie posowaly do nich. Hówili p pprawie nawri jak o jakiej́s bagatellilefcenazaco i beztuozñe.
Wr zwiazkn z ich wypowiedziam zabvala glos Ob steinbach a prayturoiseia w ostryeh plowach otwierdzajác ze ako matica cest memile
zaskocsona brakiem powagi w wypowiedziacn ncanión, Rrózy oq u Decayts caviery azicolnej. Ita nonszalancka postawo nie nogor ons prawá do egqaminu oojrzaposei, ctory beazie ich lewanficaya ao oefnoprawnego zyara. Ditne spowa $0 b$. Steinbach poaykronane byy jan stwierazila troska, 0 catik no rjon pracownicos, cióra ma wyiśc przeciez zpósród mas.
Qosismmonama bardzo oloszerne; dysicus;i docional 0.6 Dizana.
$\int$ prowokaicm: $\int \cdot d M$ 22 listopad 1953 r.

- Varto wspomniéc na Pamach saszer croniti dxisicisay viecso r- kiedy to odviedaila nas Sarcola Niajeana a Crarcowa z bogatym programem muzyesrym. I poosartan ako's se nie sciadalo. Canbira naszych ucanión miala powirać oposei va oracil iprujehá 1 nim antolawem Browans do Browarn gdzie mial pir cadlayí concert. Szoler poisnieszy sie costconvier pam ryjechai po gósa a mysny za nim pqazili gorozca. Uzupeiniojac boardzo prayjemna" prapeizidack po deszesn chorozica frocilismy do pzroly nie powitowszy mrogo Syotgp abe rispommicligmy oelloy rite w swietlicy कrowarn prapelmoney modaresia
- robornikami Dalci pis wsayprco pzRo dolenemany wrasenie ze góseie byti zadowo eni. Na program 之ोosipa pie gra na fortepianie, straypcach wiolocseli, or an ewery meskie pry akompaniamencie fortepianu. Frystón nagrodzilismy zesistym drhascami zaprosilismy na kolacio do seccoly. Napierw Grof. fubarssi zas najomil gósi 12 rabytrami naszego -âacn ir postaci pier mych obrazon sames aremtelcrwity wnetra budynkw. Nlodziés +amrejsza jalc swierdailismy obiznie s rozmonach olzy proie byra zachurycona rajemnieaoscia inezwytéscia leudynku pakolnogo. Vastegome pasiedtismy wspormie do kolaci pray gorocym oamowartcu piosewhowh deccramocjoch i nuzyce. Do naszego programu colacesy pie wesoly harmonista z arakowa. Qry nlasmyn arcompanamencie zássiewal. pary piosenerc, a rasteprie opiewali wszyscy. Bỹo barazo weropo iprayjemnie. Smacona byla ronacia pray srolach zaseielonych bialyus obrusam co misyn oronie. Qbzriel poravicaytísmy rrootm pray adaprerze i odprowaderitismy goiscidobryeh znajanyeh do autobusw.
Pradkem jeszese Eyrectorra sarcoly unzyeane zlozpa ra rece prof. dubarskiego zaproszeme tha nas - byomy ich cedviedzili Nanza
swcota a racke zelerana môodares prayf? a je entuz astycanie Ahloc pamnariciq ego viesoto jeor wspolne adqcie wsponnema.

- Melodie

Sia pmutna, pzumiaca, rozricana wiatrami Melodia szarpana prees pmutele ibbi. jar mara neszesóscia zanoniदta ?zami, Lar cien omi jesiemyen arc jesienny shotod. aces vicar co cóyuol malodie esieme Posenice urecra ppieval in do smu I smutek melodin cienner powiewres Yolzie's zmkina? Aja plucham znow

Mehadin rochanei, ao i sevcu mi gra I dínsiqeay wiqz rspomnien cooradia Akordre, co mysis unopi jar siats, Co plynie jarc bnient twig jar radosic...
rie mirmi harmomio harmoniso graj Taimilszac melodic mel chaszy Qiosentre ajemmic sachraca are ma co qpebie naitnanavzyen pere ianusay. samotra harmanio crarodziejos gray ja cocham if nury bezriosica. Eschrze rasem $=$ lisćmi melodietequai Tra caly mbi ray; w cala eolsice. yraj dalei - my śpienaí beqzienyoiésnonaryQieo'́ twaral ogristo i viellac anc कुriat Meloaie co cray rasz bogacr
Sy zalc ritp poroem i szeapsciem-iar cwiat

