Rok sakolny

$$
1954 / 1955 .
$$

1 praerieic 195 HV.

Enow wrócilismy wie kochane mury sokudne peini siu i sapaíu do pracy whyn nowrin roku sucolnym. Pries olcres watcacyjny mielisiny moinosic nateríncie wypocagí cay to wyjeidarajge wa wealasy, cay w domu, csy nawet jadage na obosy cay brygady miodriesowe.

Mimo $\mathrm{To}_{0}$ se na wakagjain by攵 mam dobrse i wesolo, mysile ie wharidyun obudairo sif jeanak ucaucie Tesknoly, $2 a$ nassg kochang ucselnia, profesorami, Kolesiankouni i kolegami.

Dlaiego tei daisiaj kaidy z ocholay iprayjemnosicig whodzi wie muny, aby snow praes ten caly rok wyTrwale i sysiematycanie pracowaci, a na konicu osiggngí dobve wyniki wnance.

I jui daisiaj mam noudrieje, ive wsrysy jui od pienosnego diniz weama sif do pracy inie oegdaie nikogo kToby nie sdaì egreannime inie otrymar promoyi do klasy nawïpnej.

Daisioy eokasji voaposagia voku salcolnego odby̌a sie akademia. Wcasesu artystycanej braliudaiâ: chóvek klasy $\bar{x}$-rejb, kol. Spefek krayssiof, kol. grusaak, zafia, jak równies kol. STyrna $k$ i Iubecka Ewa. konferausjerke byia kol. Wisówna 2 klasy XI. "b".

9 wresien 1954.

Ira apel povanny prayoyidzi's prof. Subarkki, Kiöry oolsseaǐ suassego zakǐadu i sostǎ dyreutovem alic. Ogóunokseraing. w ksigaiu. Dais wiasnie odoyio siȩ unocaysie posiggnărie. Jak profesor dubarski jak grono profesorskie i miodaiei byta bardso wareswona tym poiegnamiem, gdyi profesovowi bylo a nami dobre, i nam 2 profesorem rowniez. S'wiadeag orym warussajaces stowa prof. dubarskiego, Whory driggym glosem premawial do nas, swiadnga otym Yay profesora jalc równié Tzy miodziezy. Jenas dopier arosumielismy syym by̌ dla nas, srosumie liśmy, ie wiracilióny wielciego preyjeciela miodziesy, Tak Trosaraguego sie opiekuna Internatu i klasy $\overline{1 x}^{\text {" }} a^{\prime \prime}$. Wdowód wodaigannobci i praywigasania, na rece profesora sostato stosione bardzo divio kwriation, co jesacse grebiej warusayio profesora. Daien ten porostanie napewwo w pamigci caij miodaiesy, wiora gleboko adcuuta odejscie nasaego wiellieg! pryjaciela.
Praynekanny jecuak, le nigdy nie mapomminy o nim ibeolaiemy nawignyunai scisly koniakè a profesorem dubarskion i manny nadaieje, ie profesor odpraci noun waajemnoscia.

12 wrevien 1954.

Cuegóc miodziezy wyjechola dzisiaj do Miedzielisk, aby waigic udaial to kopaniu vowów melioracyjuyeh.

16 mresien 1954.

Cata miodriez waiela udsiat is fiemie radsieckim "Fwiai mirosci. Film ten bardao podobaì sis caïj 'miodziéy.

18 wrerien' 1954.

Zespo'r artystycany klasy $\bar{X} \bar{a} a, \overline{X I} b$, VIII $a$, oraas delclamatoray posali na wysiep aviystycany do Conna dudonego na stotwine, aby Toum leprayjenmit chwile relariiom stajgayn praed Komisja joloovowg. Program wysiepu by' nastepujgcy: w orycomainu chórku ka. VII a piosnka "OGwardic dudowé" "Sriech adorami nan sjpiew", "Ko salc".
Chóvek klas X1-Eych odspiewal: "Mann enturjastiow", "Sra sakate", "Gdy chlopy na wogenke sul". Góvarso Halko" "Daleico, daleco", "vyjde na stare miasto", ovaz vadsiecka piosenke "Daxcgoubowen berejoor." Geócs piosenerc loyly takse miene jak: Bagas "keiory wyegosive kol. Gloatiowne - Obroricom Stalingnadu" kol. Bolorówne.
Wsyjsicin bardso podobai sie acordeon, ne 1 Ciorym grava kol. Roplcónna slalasy Vüs "e"

19 wrassien 1954 r.

Sekya pportowa oras selcija imprenowre wyjechaly wieven do Sufcaynua, gdaie miat odbyci sif mess miedlay $\alpha$. AS-esn Sufcayn, a nasaym skS-em, a porem csesi artystyesna $w$ vamach racsnosci miasta re wsig Z powodu desseru meas Ten nie do siedt do skutiue, jednak asgó aryistyesna rdaita sie doskonale. Q sufcaynie sostavismy prayjeci loarolzo ryczliwie i serdessnie, a jejeli chodai o sam wystep laourdeo sies wsays Tkim poobobaǐ. Publicanos' by la do nas bardzo prayjasinie ustosunkowana i miodziez jak vówniez prof. Ogiela odniós' dobre wrazienie. Po sakouncaeniu usegsci arlystycsuej 20stalisny na śvietlice, na kTovej crulismy sieg bardio dobrae. Publicanosic vówniè byia dla nas bardzo sycsliwa i prosira, pabysmy jesacse kiedy prayjechali.

20 wresien 1954 v.

Isisiog no ras pierwsy w Lÿn roken nkolnym preyjechai sanany nam juz aloü popkednich "Arros' Progrannem "Artosu" byly yiosenki nadaieckie. Skiad artysion by" nieco smiemiony, golyz se snauych mam byi byelco abigniew Melanoboski, orsyssikim boundso podobaí sié prograin, a surtassasa piosenko. "Cicha wada", Kīra zbigniew Metanowski saspiewat dwa rasy na pro'sby calej mionrieiy.

22 wraesion 1954 r.

Sakola nasua sobowigsala sif waigíndaiaŭ or asierech filmach vadzieckich, $\omega$ ramach Miesigua Gogrebienia Prayjoini Golsko-Radzieckiaj. Gienosaym filmem byí fiem "Kwiar mirosci". Drisiaj caǐa miodaies byta no filmie "GoolsTfjo swarici", kiory caǐj mǐodriesy bardzo rie podobat.

23 wmesien' 195 Hr.

Daisiaj do świetricy boware prayjechali artyóci Jeainu "Mrodego Widza" akrakcowas ws pamiarg komadig, Blizinskiego "Pom Damasy", warierech akiach. Jesieli chodsi o samg gne alciovono to byra ono wpaniate is tak oleskonale ooldauraia wsayoikie dodainie i vjemue strony komedii, ie calla miodsies' by ̌'a nig sechury uowa. Wsaysikim bouraso
 piegkna i estēyesna jak istroje, ctóve preadstawialy nain Eypowe ptroje sllacheckie Tego o kresu.
Bionge yod purage catosic, wsaysikim leardzo sig podobaia i napewno kasidy schecig ponedioy jesacse has na tes niuke. S' wiadcryty otym raesiste i arugo nie millangue lovawa po kasiayun, a awhasacsa ostainim sastoniecui kurlyny, ovas indywidualue wypowied is na Lemat tej nheri.

24 wresien 1954 r .

Wdimir daisiejsaym caïa miodriez by̌a na filmie "Syn puikue."

27 wruesien 1954 v .

Drisioj ionieny na ostaini firm nadaiecki "Promienne serca", clóry nówniei podoloǎ siȩ mioolziesy jatí i inne - popredvie. Po filmie adby̌a sie wsali kina "Bartyik" dyskusja nad Eyur filmem.
Dyskusja byरo poprowadzona praez caionko, L.P. 2MP Low. Gggovonskiego.

28 wrerien $1954 v$.

Jus po vas diriog sespól antystycsny wasego valciadu dat wysiep artystycsny w Domu auonowyun na STotwinie. Skiad rego aes potu sostaì nieco amieniony, golyi prayoyy jencae koh. Eydroi' a akcondeonem, ovas kot. KaIkowski se swrym wesolym reperiüavem

2 pasidaiernic 1954 r.
Dairiaj odoyio sig plemum z.S. I.M.P. na Wiorym wyorano nowy Lavaged jak równiez DelegaTów na Konferencje Powiaiowg. Ne plenum to praybyt Iakie praedstawiciel Z.P. YMP. Tow. Kural zygmuni Po referacie sprawowdowcrymm i dyskensji nad nim praysiapiono do wyoorow. Wwynicu giosowania prow. IS. .M.P zosiat kol. STo's Edwand.
zastepua $\quad$ Goryl Edward:
selcrelarzem -4- Maslanka Mavia
skarbnikiem $\quad . .$. grawer jersy
oztonkami yarzgdu: ... Kolas Halina
-1. Graner Jadeusa
... Martyka stanišawa
-n- MacheTa Lafia

- G-Guszale zofia
$\rightarrow$ rujar julian
Wskiad Kom Rew. Wessit : kol. Quberda krysilyna-prew.
$\therefore$ Biernal Anna
- Bysivoń Kasimiera
- STec Barbava
- Osmeda stanišawa

Delegari na konf. Powicat. kol. Wis Jónefa

- Nowosielska Urszula
... Kural 2ygmuni
... Kurlyka Andray
*1. Osmedo fónef
kol. Ssczerba siefour
.. Kujar julian
Weaasie obliciania giosów prez hom. Skvíracyjng odbyia sie caesi antysiyczina.

3 pazasaiemiv. $1954 v$.

Daisiaj po naz ostaini ryjechalismy do Niedaielisk, do kopania rowów.
MToobiez prrea wsaystuie dni wyjazolu bardzo dobrze wywigadia sif re swoich saidań, za co serdeasnie noun daiflcowouno. Wyniki le byiyloy mose gorsae, galyoy nie ofianna preca profesovów do. Dyrektova.

7 poizdiernik 195 kv .

Odbȳ sie konkues dekoragi i estelyki Whas. Niestely, nie wsasikie kasy pragooronalysies do lego konkursu i wogole nie rasiaily indellovowane.

9 paiddiernik 1954 r.

Losioily ogrossone wyniki ogánej punkiac̈i
$2 a$ miesiac wraesien.


A1 paidxiernik 1954 v.
ODsisiay ogoda. $13^{\text {rej }}$ odby ${ }^{\text {Y }}$ y sig Marsae jerienne Solakami daryciestw. IN mamain Tych poniȩa udziat cata mioolzies. Nie cata jednale mrodziei wyglagdaía tiale jaic powinna, golyi tyuso volesianki $\bar{A} \cdot \bar{x} 1 b \bar{i} \bar{x}_{a}$, onaz. koledsy h. x b potrafili sies ubvai jedūaluowo, ra coléz dostati pochwraig od poof. ogieli.
Miodaies arosumiala dolore swoje aadanie Cotes psayscy 2doloyti odanaki BSPO i SPO wrysknjgc wylatiny caas. Najlepiej ae moayskich prysaty klasy XI- Ce Rowniei daisiaj wiecaorem odroyl sie, wrocsysity wiecaovele


12 paidziennik 1954 v.
W) dnin daisigssym odloys sie uvocaysty apel 2 okazji sakonisenia Miesiaca Poglebienia Prayjasni PolskoRadzieckiej, "āóry poprowaduila kot. Hazikówna. W uvocaystoici Iej wriȩty udaial kolerianki zklasy Xİ a: kor. kol. Goodĩowna, Nyuaesama, Cieciwa, luvónka, Karwala, Ingiliowna, Pajorowna, oras koledsy ssot, smulski, Vijaur. no program urocaystosic etosiyly sle wiersse i piosenki.

Po 6-Tej lekcji odby'̀ sieg konkwers gazetek sciennych wa uniesige urzesion
Pievwsse miejsce aajeta gaseiva a vlasy $\bar{x}_{a}$, drugiea. ViII 2 , irecie- $\underline{x}_{1} 0$, E2warte- $\bar{x}_{11} c^{\circ}$

13 paidaievnik $1954 v$.

Drisiaj po prostej lexcyi odbyía sif akademia poświecona sarcoússeniu Miesiaca Trayjaíni Polsko-Radz. Na vospocsecie kol. Ssot aygmuint ugggrosil refevat okolicanosciowy.
Caesic artystycing poprowadzit kol. Pukalski \& ks. $\bar{x}$ b wakademii prǎia udriaľ va. $\bar{x}$ lo
Pienwsyym punkiem programu byt wierse kol. styjeng zhl. $\bar{x} b$ potem chor lu. x̄ o odśsniewail piésí "Gusardiá dudowa" Wiovse "Do Polski" - Hyghtosir kol. Wravakowoski 2 kI. vilic "Oke " odśsiewata cale miodaiez.

- rajwievey poolobaì sie wsaysticim wiersa "O ducynie Herc", kióry recyTowala aossolwenikca maszego sakiladu, stynna deldamatorka kol. Berwiddéwno.

14 paidsiernik 1954
Drisiaj ld. Vili o otraymata upomnienie od Rady Uc2mowskiej ea nieregularne wpracanie sketadele, gayiz klasa ta nie wptacila jesacse na miesigc wiresien. Apelnje do innych kas, aby nie braly 2 Iej khocsy prayniadu, ale sawsse veguaamic wplocaty skladki.

18 pażdziemik 195 Hv .
Komisjas wspótrawodnicīa ogiosita wyniki wspoilzawodnictiwa klasowego sa (wrzesion.) pazásiernik.
Pienosse miejsce aajecta kt. $\overline{\bar{x}_{a}}$

cawarte an an uir vilia
Pigie $\quad \pi \quad$.... w. $\overline{x i} a$
Saóste -4- -it M. VI
siódme -e - - $k$ ki. $\overline{\underline{x}} / 0$
Ósme $-1 . \quad$-i. ki $\underline{\bar{x}} a$

Daiesiaje $-1 . \quad$ va. $\sqrt{\text { III }} \mathrm{C}$

Fár vort isox annone enlósére, hem eng moopon Mellemos es vidàm délutáno toil oñan is voziciek. Renrélem er a találuozà mèg julhan elmb'hyiti a Sengyel es Mannar iffusáng barátsangàt.
Jehin Béb

Npionjer na pouminatke kilka ation.
ipechitem titaj jeolno bardso nite jrgratudmic. Nom nadriaje, ie to spothane jessese bardinej poogtebi prajain Worrago . Nanoyo hnaji. Fehér Béla

20 paidzieruik 1954
Wdmil dzirriejsym do wasego Yacciadu prosjechai studeni heogerskiey Republiki DemoluraTyceng, kTory obeenie studiuje WWansaowie. MFodzei wasra radaraia mu obine pȳania, wa kiome prowal sis jall najlepiej odpowiedziec. Bardzo dizo dowiectzielisury cis o ryciu Negnón, - stolicy Nfegiere - Budapesscie, oroz o stiche innych, poidzo ciekainyech veerrach.
Nie Msaysikco edenale moglisuy rip dowiedsiec, golyi Ten koleqhe dopiero jeden poli prebywail w Polsce, viece Inndero mui jencre opanowac mssypercie nyrasy. Mimo To miodniei nanego Lakiciadu anio nowych vecay dowiedziela sis i pyik laardzo radowslama 2 lego ppoticamis.

22 paidaiernic 1954x.

Dzisiaj polekcjach odbyta sif ogólnosalcolna dyskusja nad krigrika, Ciajema "Daleke od Mostcury".
 $\tilde{x}_{\sim}^{n}, b^{\prime \prime},{ }_{\underline{x}}^{x^{\prime}}, a^{\prime \prime}, \underset{\sim}{x}, a^{\prime \prime}$ oraz nielicani pradstawieiele poszcsegolinyon klaas. Dyskusje tg prowadsir kod. Dslugda yónet s la. $\bar{x}_{1} 10^{\prime \prime}$. Dyslcusjo ta redata sieg levs eyusehiem Roudy tusniowskig' jeñ, reby whasteponych dypras jach loyTo miguej morestinicow.

24 pośdriervik $1954 r$.
Rada Terniowstca ranganinonvata myjard do Kralcowa do Jeatin im. Stonrackiego na sailake "Sen hocy lebviej" orras do jegind sgtyerylców na "Rece do góry". W wycieuse wriěio warsiat okoto 35 osoto a Eym, ne do Seatine Satynykón pojeenata miodnies ldas x̄-Eych. Clerestnicy wryciersici byli bavdeo ss nig radowolemi.

26 paidajernilc 1954 v.
Daisiaj sespot artystycuny laasy XI aibo wystogpoilly 2 enesciag artystycing w Poniajowej Rudaie flurodowey w Bmsesicu.

Cagsi artyslyozna popmonradzir kod. Seat sygmumi 2 la. İa. Na pragram etonjily sie wiersee piosenki w wylconaniir chorricu VI. X1a i chorku ka. XI bo onas wesore skecse prowylcomanic kol. Kaitwowikieqpo eikl. ixa Program by d dobre opnacowany i wsaysicim dif loondizo pociobai?.

30 pardzienvic 1954 v.
Caĩa miodziez wyjechaila dais do doume we dwo dui s'sxiat.

4 listo paad 1954 v .
Wdinie arisiejnyue po lexcjach sostoî nryidietiony filum oswiailomy pr. "Houmawa" Na fiemie tyh byte oloecma caile miodries. I firmu tego adnies. lis my wiele kovysíc. Eabaenylisuny jalc wasnoure myphodate preai wojuga, wchasie wo ny i jakt preflenie odowdionve ing teras w Polsce dudowej: tabocrylibuny pidic boutaleny sponób olochodaili ris hitleroway prasobo s Polakannii jate eninaryyi nasnag pielang siolice

5 listopad 1954 r.
Komisje Wspórsawodniciwa pray Radail Uesniowskicj agrosiva wyniki wspolrnawoourictwa mifolay. dasowedo na mierige posideiernilc. Preolstawriajg. sie one nasiffuyjco:

Pierossae miegsce - $\sqrt{a} \cdot \overline{\mathrm{x}}$ a

Treecie an~ -lin ViIIa
Cowarie ~"~ - Ai~ $\overline{\bar{x}} b$
Pigie av~ - ~in $\overline{\bar{x}} \mathrm{C}$
Sebpte nu~ - ain XIG
Sibdime ~ir - ain $\bar{x} b$
ósme ain as~ $\overline{\bar{x}} 16$
Driewigte ~u~ - ~~ $\vec{x} Q$
Deiesigre ain - an VIIIC
Rownies dxisiaj odbōra mis prourysta buadevia poświecoma 37 masuicy Niellicj Sojalistyusuej Sewolucii Gasidsiervicowej ive program stoingly rif priersue piosenki is musylue fortepianawa. Wsaysikion poddoaty ing pioseuki naspiewane pras aror ogolnosekolny. Byry to nioservi:

Siandoj lalngs na nóz".
"korale".
"Mej. "y rovie."

6 listopade $1954 \%$.
Caie miodzier priefa udziaî N capsivalan pobrieconym $x \times x \vee 11$ Rocanicy Wielkiej Rewolucyi sogalislyuznej. Po capsirylu unes miodaiè y udala sif ma avoademies do Damu Kulviry is Bresker.

10 listopad 1954 k .
Daisiaj odbyia trie, wrovsysta racademila poswriguona Miegaynawodoremu Dniu Miodziezy. Cseb́c antystycsang akadempi poprowadrit wol. Kaîkonski Ma akademii tej byla takcie miodaies' Jechnikum Iinansowego, whore vónonies prajigoryia Tie do was re swion repertwavem outystyernym Wiskiad programu wesaly wiersue vecutonaule presz Kolesiounki i Volegón y Jeekin. Frimansowtego, wievsa Kol. Drienwówny Ewy suld. XI "名" wesole opowiadania kol. Kaikcowskiego, piosenki M Nyyloonanii chíntcu Nu. $\overline{x i} b^{n}$ "oras killca piosenete w wykonamic kol. Biennaia Jeraego skl. $x_{-1}^{-1}{ }^{\prime \prime}$ " we avcoodeom'e.
13. tistopad 1954 v

Wt dimir drisiejssym w howo ved agownnej gasecle "Jowiny Breskie" "hkazai sieg antylair
nasigpryjacej Tresci:
"Dwiy surices odniésli leldcoatieci Cota spovtowego "Oguiwo" PPRN w Brzesku na oloneggowej Spartakiadze kor Sportowych "Ogniwo pray Miejckie;, Powiatowey i Wojewódelciej Radsie Javodowej sorganizowany praez Fivigrek Gracornikón Banistwouryon wolmil 30 . $\bar{x}$. br. na siodionie sportowym MPK "Ogniwo" w knalcowie. r'svód Mczesinikó' spartakiady vie bwak Talkize ncsennic i ussni ze dic. Ogölnokniaícgcego w Brzestur. sportoncy diceum nojeli indywidwalnil w posaeregdnych kowlewrengjach wastegpujace miejsca:

I miejsce - whoiequ na 500 mm stec Barbava-ki.ix a n Touse presshlod i rucie granaiem Fafara Csesta-wa-|k|. Xi $b^{\prime \prime}$
II miejsce - whoiegu wa 100 m - Fafana Cresiowa-kl. xī6 "i miésce - wskoku w dal, biegu na 100 m i Tome proeselsód- Clechomics Engenuss - kI. XI to

18 listopad 1954 r.
Duar aresic miodaieiy waifta daisriaj wdaiaĩ me filmie "Swarb" wys'viellanym w kimie "Bǎtyle". Wsaysicim loandeo podotâ̌ sig ten film, a niecióvay postianowili pojste na niego jencre nak.

20 Mistopad 195 Hk
Rada Ucaniowska saprosiva do was studentiar y Wiyisey salvoly Wychowánia Jiaycanego a kvakowa. spotkanie to odryto ing ss baud wo prayjasnej autmostenc. Sportorky wasrego ginnayjum ronegrali re studentami mees wsiaikówke i hosaykówike, wiory pregrali. Nie ma sief co dzinie, gayie wa WSWF chadza soumi majlepsi sporlowly i sport un nich stoi epewnoscig na wyinnyun priomie, aniseli u has, chociai imy nie ponostajemy w byle. Po vonegraniu merau adbyly sif pokacy ginnastyorue, ovas ressi arlyslycrma, co pandzo podoloato life hasacy miodriery. Nasaym Lyozeniem fert, aby Takie spolinania odtoyuaty ine crejciej, a. wien spasido poolviesie nis poaiom sporta wa Tevenie wasce sukaty.

23 listopad 1954 V .
Deimaj byt mysimieilany fimm 1 Pigitua 2 wlicy Bauskig.". Na film ten porwa cava mbodaiea, was a profesóvouni.

25 histopard 1954 r.
Inów cata miodzier wriegre udriaf wfinnie "Praygoda we thariensaiacie" Ne filmie tyjm byui prawrie prayscy po vos dvugi, jedwate tak byton ciekewy i raduy, is wsayscy posedi wa viego \& pryjeenniosaif.

27 liptopad 1954 k.
Klasa X b" $^{\prime \prime}$ prygoromaia na daisiaj nieczovelc śmiellicony poseriecuny A. Mickiewiosom: Wcaésci oficjalnej usfysreliseuy mierse A. Mickiericsa lakie jak "Oda do mrodosic" "STrayiono golono" ovas wyjacici 2 "Rana Iadeusna". Frós tego cara klasia śniewala cillea piosenek hool batwiag prof. Bysiryyiskiey

29 listograd 954 r.
Niase xi a ilo orisymaly pochwarg od Rady Uesuionshici i ob. ayveutorra Ra mysipe artystyesuy wa motwavie rodricorr Mo duvie e8 listomade igsuv.
so listopad 1954 r .
Drisiaj exipa antystyuna klasy $\overline{x i} \phi^{\prime \prime}$ ludare sif do selcoly Podstawoney Nr. A w B areshue, godie byro rebranie Naucsycieli s powiatu Na neBramin Fyue costaĩ powiorsony ren save foragram arlystyoung co wa rebramir vodzicon.

2 grudrieu 1954v.
Do menej seludy prajechati a filweue sskarrotuy kwivatussele. Na sibecie pyju boyse deenva caro uर्odsves Fillu teu Wsygativiu rip podolear

4 grudriě̃ $1954 x$.
Duis' poyorvaduin cala metodriei uczestinicuyle ल capsinylue passinjeonyue styborrom do Tad Puaradomych?

5 grudrieü 195 ur.
Wiefksaa ergesi' mrodrieay IMP-omshig wyjechor. ra dsis or teren, aby powioc kowisjoue myloorcuyu - prepromadseliu prasomaluia. Gegic ruodriely ras mjechate ल Tereu norgsicig artystyous. Ningdit untadiei para suätuare sip a iycrlimpue porkyjeciev.

8 grudziei 1954r.
W duin dsisiegs,yue odloyt sip Coculcuvs piskcuego csyravia, whtiongue resipto udriar olcoro 10 ordo. Woryrauie my-onivili sig lioledy i koleraulii kroncy rajeli odmomedrie piejsce or kowherne.

Aierrwne - kol. huatura foncfa
Drupie - -ir sor zypumuio
Jrecie - ar kwras Elsbiete
aierwhe trey miejse cartaty maprodione. ha magrodg dastali aus nificue kngiki.
Lalhgaany gedwack, aby ra drugi rak priplo udinat me konkursie praywajeuniey pige qacy tyle anób, jadyi jole méemy mie rulleo te doleieuli i kolego suogs sip popisynneo pighaujur ayianieus.

13 groudriei $1954 v$.
Qoviriaj prajechar do was Alelesander otapucrek se swyuu pefvertivareu fiesici, wióre grair wa hamonijkacte ustiych, luts gindial. Guai ou tabie wwory jah:

- Oriz a filume fraucustriepo "uyiór propene"
- Luelodie pónalslic.
- Orie "Planuile a Jyrolu".
- Loigrauke "Kujawiacrlión", wiórg dy dyluomal dea do. Dyrebiare i calepo grove gnapenorsiepo.
- Prig Dalier'a.
- Nrignauleg dumele Hraiüshich i poryjshicle.
- Soeviar Iibicha.
- grosenies huculshg.
- Yodler e volonaturg.
- Grioseuke "P2 lubig gmindac"."
- Oji mie liy plesen nie lij."
- Quadriedig pioseure "Daleldo, daleno"
- Grosenkg tyrolsesp.
- Brosente, Wiong gundori me tray prory.

As sypurcilu bardio yoddoar sig tree mysigfo i cheptive bitiloysury stucluale jescue druig. Obo aleksauder dajnuneh obiecar, re wikrotce do wos jencue foryjedrie, ale riestety jui mie crsyscy docrelvouny tego mystgfue.

22 grudsiě̃ $1954 r$.
Dainiaj povas ostatui w tym toker 1954pry slismy do sukoly. Borrieve compoceynanny dris dwretygoduiopre ferie civone. Ob. Dyrevior sycuys mave Merolngel i sacgstimyth smiop onas [ego, aboyjucy sagigdli tei do icrigilii i nie vacili jej or kop . - reane ferii ronva podrie bonystai or inietlicy orare wdsilbauych pres proferorion kousultagi.

7 stycrew~ 1955r.
Glvow poprócilisuny do nealy pelni sir i vapalu do pracy or tyue ropryue fover 1955. If masive drisiaj mastavavianuy ing Mad tyju jarc myloco joseming rot 1954 i durutygoduioCre forie cilwowe. Prygnorewijeny robie jale byro Wave weroto so gronio rodsiluygle, pray choince, ory ma sawkach. Preyposwnijuy sotive, den vie Me drugo, gdini cretva pas ciginka pracia, do kionej írelou sig msige cawerasu. Prayruajuny secrerae re i to cranie ferii pieras puystedishy, suiewo rórluych rosarywet o kanny kothavej shole, proferomadi, onai koleraukiade i kolegadh zavar lua poergeticu po wanej slude castar. myomictiony lilur "la mawewtach"."

Wa filuie lyue by ra obecua cara urodriei. Jilun byr baraso ivierenyjey i msugstain sig podobar.

8 stycreü 1955 r.
W divir driviejrylu w wang stiole odbyra sif nnocrysiosí dwociki poworroculej. Na unocuystosci toj bylo wave leardvo wesolo, loylo wiele hieshodicauele, nielcuie ubrave cholicka Arocaystosi if osworzy de. Dyveltor kroidciue praevionnienieue, slaradajge growe Grioforopslieuni is purodiery serdecrue cy cievia mowocoisue. Col. Kujar fuliau jalwo prew. R.U. vóveriei aroninr ing arevia Groun Projeronshieum ; prodieciy, a panivij mjorarradir ma hall Dsiadlca Mrava n dirugg do pase brodig io os rowionyui bowiavi. Ia peivir mpadr a sualoug supoleosig djaber, ctiory pryifasresyi na Deiaakieu Mvoneu oltonyui kon ¿ podiarkavii dua Proferonoirr i puradviery. Kiedy jui Oriadelc Mvós usul sig loandvo dupcio. my par dolelog podvoring poriegual vas, lees obrecar, re ua anngi rok pryy idrie do has, a do polvocy resuie sobie nie jeduego loes dwode djabroprt Po odjeidzie Driadica Envone vorpoungra if valoa re pray nomorocauej choince. Wsysey byli w liase mysmienilych numomacte, ie cialomeli is to msyystro trwavo trate kraitico.

11 stycreǔ 1955 r .
Dainaj the apet prynedr do. Szot, klóry unar kiollaie prewiowrevie do eviodrieing N prewiowieuie tygue apelowar do wryytriche, aby sip nayce, uayci i jencre nar weryi, aby poprawic sabie oceny riedostatenue it vie marie prufurojci proferorose, rodvicome, a pnede crhystruiu sabio. luys'ls, ve weicuiemy sodrie to do serce i solidnie cabiekenny sig do wauli.

15 styucü 1955v.
Podobruie jali Tydriě̌ trum odbyle sif whang muole procuptosí choinki noworomej, tak drising odbyts rip and ow Juierwacie pry Masyuu diceuu. Rónrviei is te tej uracuptoói tie brate byro arratcei. hajnierw byso pryjpeie, gáninij Driadek Mron sonivorir fodaruuvii a Ha koǔcu odbyra rig rabowa, pryy disarigluade pigleny muayui, wokit lsinigcej i brysardace diounsi. WAnaluie cabany odbyla sig clóc antystynua. Wssyaticier pardio podobaty ing fiosewtii wo wryopariiu chioplue koleiancte a Yiverwatu a kias 'xi. Liph Najwigcej podobare sig hioseniva viomigea odroince. tso ayi wie radue rs jy stroly:

- N aielonym lesie rosva

H zieleni lvaw is minón cry siemg, cay tis miosing sridenovia lesugue sów.

Nocauli wiatr a lubal Kotysal ja do sue
Mrón sureskieu je oliwai
Nie smarsnij ze mi lu

A tevaz stoi strojura
Ala bije od nig plask
I'smicti, smiecu jesuo
J- ciecry, viesay mas.

17 styseen 1955 r.
Wduie dnisigaryue prayseedr do was do ins: Braeski Wiory wyogrosir pogadawlig dla keas ix. lych $i \bar{x}_{1}$ - Tych agecbach wo massyue powiecie.

A9 slycseé 1955v.
Ja apelu do. Dyrevctar raygiosit pagadouke rewor 10 posmicy wynublewia goski spod jarzeva nillenowskiego. Po pogadance do. Dyrentona, kol. Slyfrua powriedaiara press, Pendrowieme" ikol Colkomskei miens. Miod asi". Meoonysty apel sakocusslissuy odsfiewranieue Marssu Gubordii
dudowes. dudowey.

21 styuseer 1955 r.
(a)siaj odbyla ing procrysta alcadevia pasirgcona 10 rocsuicy Hypmolevia manego paurialu. lea prograve aluadeuii stongly sif wiersle, pioseulti, tauce, orvas pokasy giemsaseysue.

24 stỹeseü 1955 r.
lue apelur vol. Srayoyínona scavisfawe aklasy ẍ a" odcsyiara refeval "O sycin it pracy denine" - olasjí 31 rourvicy jego pruiervi. Nol. Gogbow waz. "luaslunera lu. powiedrivaty miers "Nietur deriu"."

27 stycseé 955 v .
Daisiaj Mréséproduiesiy i Grava Grofesonshiego usigita rebriaî yo pogrebie b. dyr. wane. go caldradu do. Eajacerkoprskiego Mitathe

31 stycseu 1955 v.
Jivi od killue dui wo vassej splede nionua loyio stypaec Monwowr drientrynek i diropioner, he ienvat odejscia ad ras ob.(a) yrextonce.

I drisigj priasuie uadessia durtha poriequalia. Cola wibdzies soloraile sie $\mu$ halle in skrgieuie vaekate ronporrecie tej uroveystosi' I jeduej Hrany ial rave, ne frasivey massego vomanego Gyuelatona, vo one pas voctuar i musuly go kodivali, \& drngiej jeduak sirrony wiluisivy sie ciessyci, ie pass codwary Gnyrevión od duia dsisiensego doejuurje goduie staciomisko misyiatora mojendoblsiego i obiedar mave is rigdy o was vie sajoowni. Gosiequavir trivarto dosfi drugo. Najpievo posiegware Yo ta da Mesuiomska, z.s. सMP otas rady kasorre ponciegoluycle lelas i possesególue ougracineye i ko'vke istriejorce Ha tercuie Sakoly. 06. Dyrektor by leardso manescovy massyue porieguonieus i prayselci ne rigady o nas rie sapomui.

2 tuty 1955 r.

Dzisiaj po 6-eii lekejach Dolbyto sie zebravie spranozdai. caO-vyborese a obecuosic ob. Dyrecciona i prof. Sngueele Žebranie sagait kol. Shyar, Do preayduism nowntaus ob. Byreviora, prof. Fropesic, kol. Wirs, kol. Nature, kol. Dsmzole, - na preuodviczacego sebrania ovas led. Wowosielsicir ua selchetarice. vasieprie kol. Thyjar sdal sprauozolouie a pracy usiepujacey Rady Veaviowiciej. Hol. Kujar pookis wowat prof. Frqusek sa stair pomoc, scontrole i opicke mad RU. Poolsięcourat vourvies sa opietee Dyrekcji aras byieun shycelciorowi glodiowi. Sprawosdavie 2 kontioli kasy riorys kal. Zajsi vistepujgey RU. volucilano abgotuionium. Xor. ormeda otwoteyt dyslensige nad praces uste. pryzacy R.U. W ohyskusï gros sabrali kod iked. slos \&/pnew. ZSEMP), Ssererba, Zayac, Pajor, Smulski, Kahurala, Maly. sa, gorye, stee, Yis, Dsienva, seot, stelowna B, yüuszak, Brecoka i uni. Podsumowama shykus $\ddot{\text { i }}$ dokamac ob. byrekior ohierdsoyie, ie pneol mowrs laohs wernionskes siojer mast. Sadavia do syicomama.

1. Eoopietcowavie nis ejeiem phietlicourym
2. Wyrobievic seriokiego kolekiywu
3. Trooka o podniesienie sagnikiós maneramia
4. Rvickszenie alypeyphing.
5. 2uriocervic criekrey maragi ma Nyrobionini mate malistyeruego mialopoghegols.
I lealei pnypiapiono do wybaion mowaj R.U.

IKandydatury ma preew. . . UL.
Matypaf: 24 giory pnew. R.U.
stec A.
7
gonge E. 22... zasE.prew.RU.
Mawdyolaticing na goopoolyniq
Now-rielska 46 grosoiw gospoolyni
Biel ol.
$2 \cdot-$
chachelaz
$3-\quad$ zase gospoolyni
Saudyolatury ma erionkón R.UL.
Zurek Je. 30 gloooiw sekretare
dubecica ह. $29 \cdots$ 2asc. - -
zlonkiewiez fy 42 N zast skarbmika
goe off $26=-$ kolporter
Erves 5. 29?
Euberdak. 33 . krouikare
Mailanka M. $8=$
Sukalsiai $\Omega$ 3 - ska-bitic
Ostroustivit. $\quad 35^{\%-}$
Giuszake 2 . $35 \cdots$
giab $\underset{\text { E. }}{ } 8 \cdots$
SKamiza skruiacyjua
Lajzes.
Thyary.
Secrentas.
Deienuae.

3 luty 1955 r.

If dnui deiozigjzym ootarui, taz tave "Jinty procuraduiersy R.U. kol. Thyat prowodiit apel. Poolai an miockiciny skiad uwo obrouego zakuqdue i 120 prosit kal. Chaĭyse o olalsxe prowradzevie वzelu. Stal Maĩysa poolziqkorvai do. Dypekionai gronu proferonkieum oraz caicj míolziezy za obolaveuve go zaufarsicul i zapewrit ze ze worich obowiarztion bquhic rig statai wyurazzywac jak majuepig. Furocit nis townies do riarego sarequhe r.U. a provioq o dawsar sovpoíprace i prokieleui nis nabyïguie douriadcscuauii orasiequie glos zabral ob Dyrevior, kióny sioziyi ma rece kol chatyoy सycsenia avoculj pracy caiego saregolu R.U moinuck by státai nis un sic sladavi usieprygicego juir zareache. Ob. Dyrevior patusayt torokica sprowe wyuicoio nauerania so uasayue zakiadzie. slivicrolzit, ze ostániia rouferenya sykazaia is okoio $21 \%$ uczuion jex sagrozonych powsita. vien drugi tok stig raney thasic. vojiwiely noi viedos. iateczuych bo okoio th jesi efizyti, t2 a mutemarijki, wa izei cui miejoch pad saglegolen ilora hat wieolostaieer. uych swajohye in $j$ rooyjoki, na crwarlyju jitpcuiski, pormicy cheumo. i hisionia.
Gool naglegleu vynnikio naucrauio. uajiepiej precouli. wra his kL. VIII b., кióra wa $86,6 \%$ wervions eryssiyen, drugie

 9c. I kolew gios zubrai prew. zaraciu szualuego 2 mp kul. Sios kiory ajeoyt noweuru Rargolowrir.u. pie vaj.

Leprych wryikios w hauce ipracy otaz dalsaego pogiegoravie wopicpracy rady Hermionskiej 2 vargoteue L.ch. P.

## 5 luty 1955 r .

Daiviaj o gode. $13^{20}$ oulbyt is w mavaym sarliadzic porauck reyliaianski, wkionym weikia ndziai caia miodziez. Poranek cen prowadzilà p. Rejlau, kióra wa watepile powi Laia ob. Dyreviora, Growo proferarskie i cailq miodziezi víar Lęphie zazuajomilà sebtanych, ze wrienze, kióre bqokie vecyiósato. beqdac to swiersze lake a okress vouruntyzun i payytywizuиe jaik vourvies a okreou miodej Solski. Fokiad recylacji whodziny mascepryice wiwory: slowacki - "Yodrina myxii i" 2 pauliętuika Losi Bobrionng Iusakui - "Somnik" oras fragmenty 2 poewalu. Eugenuiss
 Ietulajet "Dwo wiairy, Tuutim-Suiba", Broriewoki "Spacer po Worssourie", Baranowies i" Dráag slojiki" Theruy - "Cebula i rosa" i. Obyku Feruaudzic".

$$
8 \text { luty } 1955 \mathrm{v} .
$$

If dinii dzisrigixym odbyiy sik no narzej szkole pokazy curieaen warkych w radobywanui noru B.S.P.O i SPO. Iokazy odbying sie sobecnoxi prof. Bysirzyniviej i prof. ogieli oraz cilej miódziezy. Pomimo jedrak, zé so pokazach miainy brai wdziat sopzystkie klary ló jeoluak nie doolosonoaly

presie nie weigly. Wh wyniku sawooton w grupue derieuczait
 cawarte 90, piante 8c, sooste 36

If grupie chioprcio piemaze migjice wajeía kl. 11b, olrugize cl. 11a, 10a i $8 a$, trecie 10b,9c, 8b, cawarte ku 9a

9 luty $1855 v$.

Dziniaj prayjechat olo noszego sakiadu ob. Wizyiaior aby zprawolzic syyniki noucrauia misdziezj. Wiayloyai beqlzie trwã̃a kilka olvi.

10 luty $1855 v$.
 kïrymi siosi sagadisienic wyloone daiszego kieruniue sūdiö wyjechaĩy do Krakoroa wo cele zwicolzeriai suiwersyletue gagrellanskiego i cakodenuii gorviero-tuivierej.

12 luizy $1955 r$.
Dsisiaj olmsijua mepka sialkowki ikossykionki nuy. jechaía do Tanwowa-swiereakowa aby roeegrac io. warypkie गpalkalle \& Laklejozym siee um ogohno-

zakonieay ile swyeiqsiveur maszej olrusyny.

13 uncy 1955v.

If drui dsisigssym wriglessa वeqöi nezvion i ucreuruic uassej sakoĩy wyjechaía do krakcowa, do reaine slo. wockiego ma swíke Fredry p.t. "Sluby panieniskie". ssinka la, pelua zroku, pparia na zresulji iowaipury vilryolze, bavolzo mig maur podobaía. Seeregoivie podobaia is waur krearja rol klary i gusíano. Somino niezbyi lololng pagody is wyciecrce sorició nokiaí okdót 90 osole. Irawolo-poolakui za dwa izygoduie projedzie uy do teatru clóolego iDriza sia suinke pi. "Chony 2 ino jevia".
14. Luly 1856.

Hdruir daisicjoeym o goole 16-Ly oolbyfa mij warada proounceyina wobernosci ob. Dyrekíorai grona Profesosiviego. Naradile preewoolicayl col elatypa. "反ymici naveravia क hase j sevote ono wir ob. Tyrekīor. olio之 okakuje nj, ee sa, one ate mino, ie mase saviad ma doors opinis $\omega$ wojewojatwie. I miejsce poa segleqdew iooci woi uiedooiatecenych ma cl . Villo, unngie k.íxe, Enecie rma

 jesi sateur no klasach iswngeh. Preyerynos bego śoum ee sy fist preove nosyplriix brave piwosi" i siewaíyez-
nej nauki. Crqoīo takzie ponyory his woi miedostatecruyeh jest opwreravie kicyi pinea co tooncs mi heki w materiale. Purictuahoö, blobra frekusenga, muraga is a leyain to glowne drogi prowadesee do osiggmigcia oldorych mymikàs. Waeus necara jesí surviee wogani zowawic pomoey hovezerioliej ma terenie sapolej klasy. Waskapmi wesmowie bardeo dobny opolicdachi o mavia sooovie vcarua mj o moroieh ppoptreEewiach i wragach. Dypucusjs noolswiwowat ob. dy. rekiar.
16. Luly 1955 r .

If hasay. swole jesi wiele "urnyiych Ealeuiow: Jie brak ich nowriez so klasach smych. Jednym a nich jesi sol. ghusakionua, klóra mie tylka Caolnie gra na fortepianie ale bakie josrada solokuosi poelyehi. Na dsisiejsym apsel wyglosilà ona jeden 2 wapriarych prei siebie wiersyy, porroieccony masey mhochanej siokily Harsaawie.

19 luizy $1955 v$.

If olvii वrixiejsyym po piqcui Lekgaich soxat wysuriellony so haszej swkole filue onwrialony. If filuice - nvięta ridiar cala míabiesi. Szeregánic padobat nis nam jédeu 2 punkliow kromiki pt "Egrauvie"

## 22 luty 1955 r.

Saixiaj olbyia nis w maszej sakde Eradyeyua "stedziowka" zorganizawana prsez. R.Ll. pray caynney pamacy Komicele Rookicielskiego. Zabowa rozproczeqa wlí ogook. 17-iej ititwa La do gods. 23. Míodziez baurita slé bovolzo wesolo wLadmi woleharowany>m hallu pray olswigkach rowniez ita. dyeyjng "Othiestry okseimskieg" "il crasie aaboury mada. wany byi konceit syezeii, troajgicy deoto gookiny. szeregoluie podolata ni wauk piosenka poswiercena nasiej drogiej prof. Kadrielance pt." Pierwory riwy wtä:. I zabaay wrocilisum surserevi i frelui whaziei.

23 luty 1955 r .

F olnii daisrijrym klasy 10 -te bylif wa soyciecrce $w$ Saustwaw staduivi Kani w 2agorayeach. Nra wreiecziks syrusiono o goolz. 8-mej pool quieks prof. Ka, izieli. era miejice praybyio o godz $10^{30}$ galaie po kroickiun seypocayukce inz. Trace wyglosit ciekous progadauks na temax hodowni koni i byoltá sarodowego Opowiedziac roincuiez o cigziluie okverie organizawauia is stäshiny w 1945 r . , KTóng brakowato mie rywno najnowareswiejprych ungokeri ale calcre i wateriah zarodanego. Saxtepuie zaprowadzic muóokici do pamieszervii, s kioitych suajolowaty nis komei. cvoyjuricsus atrakeyjuoscip tej soyciecrki by t osiotek, kioiego nam prokazano, i viory royzwiát oheio suriectu rooges opraioscior i थ Lizarlósciă
24. wixy 1955 v .

W dnui drixiejoym , podolonei jale is sw wingh lalach od. byily sie no narrej sucle patrolonse briegi hareiouskie, w kitonych wrigh udaioit uesuiouri i ucreuniee kl. 9. -̈jch, 10 . kjeh $i$ 11-Eych. Dziaki piqunej progankie briegi udaky nis baroho dobre. 4) biegach 1-ve mijpice vajely kl. H-e, ounugie 9-e, a tizecie ul. 10-te.

25 wity $1955 r$.

Driviaj prypada 153 veruica wrodzic suakomilego pi. saisa fraweuskiego Vikiova shugo. Pogadauker wa tewai ayeia i Lioorezoxi w. Kugo suggiosii prof. scefouivki . Tastqpaie kol. Bobiówna olexyíata nam soyjaccele " "ercolanikion", $_{\text {kita }}$ jeoluego 2 najwiqkeszych daiel tego pusana.

28 luly 1955 r.

Driziaj oolbyt mè rorgavizarany prser Nöico Lilerachie konkurs reeyta-orski, no kíanym wsifili nokiai ncruavie is nereuvie wozystbich klas. Whankursie 1-วre mige zajelà kbl. Oxienwa 2 kl . XI'b, olrugie kol. Bober zkl. IX b .

Woinin dxisiejzrym ablbyio wie zebravie Rady Heruionoviej, nakiorym wramach swietliey wewonana rostaita sekya recyïiorska i olkoracyjia. Sekejaui iymi kierasoal beotsive prof. Ohajzuer. Irewoohnierraca sekgï recytatorskiej vostata wy brana kol. Bober a gasponlymia swiellicy kol. erscheia $z$. Driqki powstauil rych sekceji syeie swiellicanse s wanej stcole wacrmi ris oryini.

3 mainee 1955r.

Obecuie so maszej steole Enoajai pleygolónauna do majo. cych nie whotoce oolbyi elimiwagi powiatorych, no kiórych brac beola volziax respoly athylyerve cacego pariaite. Wehiniwagach wezulie udziat zeopilichorakly narrej sulity, zespit taweerny a takze zegpit renfáaiastici

5 manee $1955 r$.

Wawiazaku 2 oungar noczuieg surierci of Stäliza adbyia
 tia zargavizowaiza prez sekolue koio TP.P.R. ARODLENig prowodzit kol. Stee prew. s.K. TPPR. Shal. Oomequa xasua. jomit mas s soowir krolkine referacie a ejeciene j. Stáli. Wa, hlóng wpanieci marosh jobskiego pososíanie na sawrae majlepozym prayjacieleu i dovades. I bolei kah. ikd. velyioroali wiersze poowigcone parnigei fislalina
kol. Jeleni "Prawa, kióre mam SLakir dat", kol. ThebeuCha "CayLateu stauine", kol.Freazel. SLabie nisiynier masiygh na" new."

8 marece 1955.

IS anvir olzisiejozyrn adby[ sue w maszg szwole vio. eryply apel poowiscany orleqolaynanadoweuns Driu HLobiet. Aper prowadaila zasi. preewodviergeego J.U. kal. cronxorielsk. Itrolici referal o vili kobriei w Polse \&udowej wygiosilá nal. Pauonoska. Na areic antys-
 niourki 2 Eginy" col. Masiaukei, Rozuowa a Róeq Jelwan" ked. Gloudo, "O komunnilee mievieckieg" kol. Bveruat oraz sayotep chove swicolecgo. of olnui bym nasze olrogie profesobki otreymatiy wpominki ud J. U. i vol poseré goluyetr klas, a chonek kL. $\bar{x}$. poxiriqcic uie becka piesmi: prof. Wawnykiewier "eraby bioty olomete", prof. Hacolsieli "Mienorry siuy wios", prof. Frgezek "Mewny" $i$ neve.

10 maree 1955 r .

Drioraj aolbyĩo siद scbrarie zara, ur szwowego zmp i Raoly Uezuvovopkiej, na kiorym piybrauo szicoluy Kom. Framle wavodowego no skiad kiorego mevali: poreses. kol. Biel charia zost *- Yochona Braniolóva
sekrevare Priedel stefania
celónvonvie: siğozofia
Grower
staricel Boibava
culanowie a passerególuych Lclas:
8a. Jlanto Naliva
8b. Someve
8c. choliuska
9a. Szot
9 b. cllecelco
9c. Kotina

13 maizee $1955 v$.
W) ounii dzisiejizym ounzyna maszej sewoly rosegià La ppolkanie no siaíkónoke zdie. Ogoiluoksē̃alegcym s Radionrie. Spotwanie sokonieryío mis swycilpizwem maskych näkkousy no somunicu $2: 1$.

14 marze 1955 r .

Drisiaj sostá myswrictony w naszej sucole two 6-cir lekgäch filue ónvatōry pt. "Irauica"

17 marec $1955 v$.

W dmui devibigoz ym oolbyi sij konkurs garetek xilunych zat miesige mavee.
I) miejore aajeía kL. X̄a - 10 piunkiono


20 marec 1955 r.

Th dnin oksiejorym odbyly ve ponvaione elinina. ge seppaion avlyplyezuyen, to kionyen suxięia udsiai vóvrice i masa suctà. Dziqki usilug pracy wolererie pred eliminayaui, oraz miewyeserpancj enengii prof. Bystreyriskify seopit ehovaluy sajait 1-כze viwho seolne miejice 2 zespotem Jehwicuum Fuiausowego ~Brseolce.

21 maraec 1955 V .

Dzis pierwoxy dxiei wiosuy. A wiosup dla nas mioolych jert sxesegoluie mil̆ porq. Wras a jej nastávieu loworsi mij 2 siuowego onu caĩa pryyoda. Pod promieniaui marcowego. sLorica iopnieja reswki suiegu, i pojauria nis miookvicka zie. Loná travoka. 'Dszeqolaie syychai wesate spieury naszych skrey. alatych mieoskanicoio. wasz park piekiie wyglgola ste dir sioseuve. Xnucit jur swoji suivons szats szate a prozbral Nowor, wroxenug. Dnewra sa caywajg nis olcty wac sielanymi po kavii, a gokie nigokie kuituie vilcre Eylco. Nicwiórki konicrs swoje siuvowe sapasy. Woredric siychac plasi grat i sijue.

24 masec $1955 s$.

1) surigetar a prypadajicar osurg nocsuica suienai botuacersicicgo geveraila shierezewokiego- Waltera wa olzisiejoicym apelu prof. Palej opowiedviai nave odrodze syciorrej tego mieuscraszonego solviersa-komuinisly, gorgego logourvika owolvosï i mepoolleǧoò. utaslepnie w wykonauvi hl. 10b scolãia odspienana piesic p.c.. - Licura spodía na ciaĩ.".
26. monzee $1955 r$.

TD dinir ohisiejszym cata mionkies wsigta ndecat so filvie produkeji csechooio wackilj p.t. "Dokria surienci".
29.marec 1955r.

Drisia oowicdzit mas literat Taoleuse giewont-secre. una, kiong opowricoliout waw wiele saboionyeh his Toryjek goralshieh. Mo rii waur roiwriea s eyevi watri Jelmajera. Waucayc mas pad somiec weootej govalsiviy niosenki:

II sīawie ryby, wlesie gleyby
Ej ma jabCorni jablica ofie tancujze, mi tancuyze
Tie nowwolila matika hora ia

1) olnui dribrejseym oolbyt iis konkeurs gazetek sienuyeh za miepris marsec o teunalyce.

Deicie okiniejsy obehoolvilà masea sekdà paol 1-szo kcuret wionym hasteue "Pruia aprilis". Wesoló prebriegat apel prowaobally prez "Darego" prewochiergcego R.U. Kol. Kiyiena. Sodcras aparie uarsekicy. saponuiveli wazw klas, kloingch is goopodarauii i podawali joik najnieprawdopodoiriejoze wazuy. Po etosienii raportu oolrazu prysilgpiono do sochuyeh wruoskow, s ceanie kèarych kol. viowooilsika zadala kilka pylaii, wa. kióne odpowieokiai kd. Matypa.
जfickione s wich byly batoleo eieka e up:
colojest nonferenga? - odp: Rada logoin.

$$
d n \quad 4.4 .1955
$$




想 10
pad. O $x_{o n}-G_{i}$.
$4 / 15 / 55$
Alingisia e fine, e Givinatur dio. e
 aixarne, te dy pojizit tane fer Lín alics. Calitur aromd whe me tepir ne kite toím sel satikion Shume te" quruar, do te" mele" dise do tie forcunat nernu oflt ine teper, me bufte" ky me mevtitiretit








kiber mivifor e rivul abo.


Eru-fe Hequis wote the



Demo A Amer


 U specbora.

Kauus Banipakmapob thacify)

4 kuriecien 1955

W drui drixiģixym oolivieolaili hasea, szkote südeuli zagra.
 To prubbyiy delegacie ze Szkoly Meiolowy otaz 2 Jechuikum Invousowego. suidevión s muieuvi growa profesanskiego oraz calej miadriezy powriac of Dyrekior. Sozviej oolbyta mi kroika crpii antyslyizua. Koveoky i kolerawhi dewtounomaty wiense a chorek Kl . II vaspiewal heitha Cocohyeh prósench.

Z kolli u wriewie grupy studexiów procuionit kol. z Buiganii. prepylayis pordrowiema od caly mbookichy zagravierwej vinolii jicy a Krakorvie. crastqpuic na proibq ogoin eadeklawowar nalk
 Mij jis polskice kol. x Albariskicj Rep. dud, pomius ie jesi dopicio rok is Polsce. Sholega ten saspientai haus dhrie piosentir $\sim$ jisythe gingslyus otar opowiedsiai mave kilka werolych wyoboveri z do.
 kol. \& Kerei, kióry ha mass, prosbs wygtosic po twareouistus sriese
 hi mous durs o madolach, o sparcie i syeir kulcuralny m wich kroyach via koicu podati nouer mroje adolesy a problerg Usismy do mich kiedyi napisali o erjeui i pracy maney sekoty. spotkouvie to solbyto nis $\sim$ proyjairuy isendecrucj ainasfere.

4-14 kuricien 1955
Schie mioxevery.

14 kriecici 1955

Drisiay pownolismy \& fenii vioskuych 2 worym saprasene sii so manki i procly. Jui tytho okieii okieli nas ask koufevenyi klasyifereyjney zo encei deves.

Divinaj adbyia nis couferenya klanyilicuypià klas disuych iodriewrisiych

16 kuriecien 1955

Yake nis chovaio na drisiejose konperenyi blasypicaryjney klas olsiconglych 2 dwow bigch klas lepily sayphodta let. $\bar{Y} b$ : s kioing ma 40 merviou byto tybs 28 not miedortilecruych Sak sẗounkowo pougly wre wyruiki oreynata là slasa olziद̨ki muigginemu sarganizorroume pomoly koterieiwkig i taw gruparm terercouryon

19 kurecici 1955

Wolui olsixiyjozm ooluyto sif a goole 16 -ije po parinduris xcGravic caley mionkiezy zerp.onshify oŕa zebravie amantiono
 bye $s$ paergikach maja maciohoin zerp. जkich. vostepnic poseregotue hasy s' morgetue $=1$. skym crajeu pookejmowaty lierue sobourgzaua ilak up:
Sh. Ia zovownizalai nis wystac lisi do j"taweji arez do nezestinika kowkums szopenowikiege a Lakcie wystantic 3 dmuz yny na ravily holaiskie i seewata do wppaicanodnittwo ke. 116.
 sporione i leubluralue haszey azkoly ciar wystouric ．Cny olvi aying ma naioly kolavinic i verwata do wopic zawoolvictive． a．XIa．

31．10b．edramisaia mi sorgouivowac syjoizel grupy asty shyervej do Wielkiy thi oraz wysiowici try druziyny wa zerp－owshi revoly Pohajis．

Zkalii～wyorano delegatoin ma konferewys powiatown $z \mathrm{MP}$ ．

1．STos eolwatal 158

2．vowasielska Uねるひua 156
3．Maslavica Maria． 89
4．Szepa vasimier 106
5．Vamada jozet 145
6．yrawser 88
7．Wis youta 152
8．Susiate dreyona 122

9 Martyka slavislowa 91
10．Wojionrice 47

11．Thyjar
12．stec
13．Goige
160
14．Chmielerosila
65
15．Biervost 70

22 kuriecieu 1955r．

Drisiaj 2 okazji 85 rovricy wodsin W．Levina ooloyi vi彑 wo． sughty apel sorgavizowany prez SK TPPR：Seferac o eyevir i deiai Lamoxi dewina wygiosic nol．Stec．Wriorowita reyjayje p．t．＂Prey．



24 kuriecieri 1955v．
＇uz od kivker dni thurajà prygoínruvio do olvchode 1－go Maja． Wyboravo komites obchodu t－go eraja，kiory ma aie sa． 11
jaf prygotontanieue acaderei 1-5zo vajorsy. Po nowniesenir sajic lekeyjmych organivowane in maisze prygotoranawe do pochodu 1-sw majow ego. Lepposy chóranuy, necyíatorski i towecany praygotonnyor mony repertuar wa anactewive. Soseregotwe blary delconys, soje sale i nealisuys proygiie zoboroszama.

27 Lehriccien 1855v.

Dris sostow ryswietlony po b-eni levejoch filus oniaeowry KL . Soboloywey orly Serai".

28 kuriecieci 1955 b.

W drvir okisiejszym miodriei nasey revoly wziqia nokiai w biegach watodowych. Briegi rowrocakiy mis po inech veleyouh Najpierw stoutowaty ha. 8-me, poxicy g-Le, 10 -le i 11-ste. Wrod noleiawen i kelegor wayiepary eras wryskali: Sorateryk A, Faform, Pajor, kurick, Stee, Reprei, sechoniar, Khwhyka, Irjoitkowovi, gTueh

29 kurieciei.

If pluvi obiricjszym sobyia his u-oeaysia akadenvai 1-szo swajours. v́a akodeuni oproice calego groua jrofesorsleviego byli obeevi : preakst. Kovicelia opiek. Browouru-Oksemu ob. Setainbachona, predst. Kom. Rodzicielskiego ofo Ahwielevoler is proplosarik pracy Brovarn-Okoin, predst. Wyckiaine Osure-
iy i predstowricil Pow.2ak. 2 mp tcol. Kural.
Srefenal okoliermoxiony wygloziL prof. Sursorski. Ob olyrelitor sopwavat mas be sobonris sauvouvi pooljciymi pree grono propexorshie i personel achummitraeyfing. evascepuie movezelui ey Lhas zTosifi pprawrostama 2 wykananua zobowigzach. zoboriqzauc 1-majaoe zteatieonala mióolaier larzegozaktaok w $100 \%$. Z volei pisedstawiecel Lorn. Rodz. ob. Chmielessti rosdat wajleporym wrod mioskiecy magrody krisisewe ufuñ dowone pree Komict Rodicielshi. wagrocie pienjerig pryzwat Wrgonat Onwraly prop. Rionkiewichawi wa jeg. dlugobeling i ofóris prace na cereuve cakciathe.
D çexi aryplycruej nypīping xe womi nepelivareu zenpaty taweerny, eheratuy i recyïaionki. Szczegolnie ahwashiwai

50. kuriscieù 1955 k .

Dis müolziei maszego zavciophe nuriela mokiác scapstny. cu. I poshodeur wrymurnjlinny o godz. is-cej i ze anierseur i senykemi prevstisury phez wice mionsta vroseqpule cata
 Majowej.

$$
1 \text { may }
$$

beisiaj mTodziei mussy sakoly prevuasheromata ukicanim miasia u pochoulzie 1-s2omajorym. Pobecregolue ghapy (sziluruava, pporiona i klasone) pryy Tonareyseeviw okay
kow i Eppocie nzlowdatorw predefilowaty phed Enfoung homorown skeze udaty nis na phac sbioiki by waigi sudiat in crexi of iejaluej unocrysiosi. Nasiqpmie nolalis'my mi na stadion sportawy golzic ogladalismy crysio. py breskiego $2 e 0 p o$ ĩu Piesmi i Souica. Fieczoreus caia wio olziez ppoticaía is ma wcotej zabawie 1-szomajowej.

sasi



Druazna
oportowa

Yeopoli Co.necany

grupa preyjazni
Z ZSRR


2 maj 1955 r.
Dzioiaj na stadionie sporionym oolbyiy misbiegi powiaíowe, wh kiorych waiqui udzial uceniowic naseg salcoty jale voiriciesi aboolwerei.
senioky
Daiencą̨́a:
Dzienoreqia
Rrepa a.
Tu fara Cz.
Sechowicze.
Pajor $Z$.
Tlowalcayle of
Juniory
Turtyka of
stec 3.
Fijätkowni B.
Repecel.
gruck of.

Jespeze Eyuko kilka olni dzieli wasayeh "waluhystow" od egzamiun dojzuIosii- sprawdzianu wiadomosi, ctóre zolobyli w ciaggu 4-ch lat naukei m naseym ra. bladzie. Dlatego tei te oxtatuie dni to dha nien dni wyigionej, govarezkowej pracy a dla mas dni prygobowania do eevajaieych nas as czerweu egramiviow.

8 maj
IF olnui daixiejszym odbyly ovi w nasaym miescie. Lotp-owskie Raidy Pokogii, w kiórych saigla rowniei udzial i nasza míolziez. sikoteq naszar reprezeuio
walo okoio 25 tnojek, pnyczem cazda 2 vich posizdaĩa inna dekorage, zuue banoy. O' gode. 隹沪 spod zanadu eMp rus2 yía trasir barwna kolumna. Trasa byta sLosundewo nieurel. ka a caas ma jej prebycie daö dEugi. Yeolymie pogada kie olopisala. Obok miodzlezy 2 naszej szkoly w reaidach wxięla róurviez udzurl míoolziez ze bakoly ckeláo uyj, Jech. nikum finanoarego i sakoly poolvtawowej. Mimo tak groinej rywalizagj miodziez wasua aajeta jedno a pierwosych miejx. 12 way 1955 r.

Dainaj o goolz. 16-tej oobbyto uli $\omega$ masay sokole ppotKanie z olelegatew ma Vn wojewodzki ejozol TPPR.
Wa protkanie to pryjoyly delegaye ze Sakoly Helatowej Technikum Finausowego i sakoty Poolstawowej. Po phemovie nui delegatki prof. Nawnykiewries delegaye 2 pryjoylyoh stkoi siosyty wa ręee delegatele syezenia pwoknyeh obrad. Po czexi outtystycanej, ma kionur atoeyty is okelolamaye spiew it tarice oolby t miskrotki wreerovele taweenn

$$
16 \text { maj } 1955 \mathrm{r}
$$

Drisiay wasi, watunyoi zasiedti do egzauviue dojnato su. If caty salcole a tego ponrodu ponuye cisza i jalcis uró बysty nastroj. Galzie niegolze stychac tyiko zzepty. patae teluaty" ... co wybiongi. cay dadzar soire hade. Jest Lo bourem dar moszych starszych kolegón dzieic vieswykiy plaien decyoluljacy s reh zyeri. 2a pare tygodui opuszezor oni uni ry naszej setcoty aby daly kohtynucowac nawke hio rozpoeząe mrojo pierwozeg prace.

20 maj 1955 v.
IF dnui olzisiejseym sakote waszu, ookuricolzita lekcorka jezyka coeskiego Uuiwesyctetu yagielloniskiego our. Bettowa, klora miata ookeyi o eycuir itworezosci klaszica. So oncaycie kol. Berwiol i slec oderyeuly fragmeniy 2 ksizaki pt. "Inygooly dzielnego rajaka sewejka".

23 maj 1955 r.

Baibiaj po 6. evi lekgach oolbyjia ni masonka, wheliok nolziat wziदita cata miodziez. va wasowce omviriono leroiciar phebrieg Dni asurialy wa Eerevie Polski oras naszej seroily a पavee omoiniono sprawe ozyicuvictiva. oproer tego postarnowriono is bishiatece sorgawizourai ayptains usiaziek i usiavie w miej rlyeinny.

26 waj $1955 r$.
eva divisiefiayom apeler foehwaite za wrovowrs fremonejs otnymaly kéx a 8 ai $\bar{x}$. .

1 eqehoriec 1955v.

Yui moxpoekquy cy wswe egaousiiny mavivralue, wa lelore pryjeshat wriaylatior ob. Seeolinioy. 000 yiris sie mie jest lo ubyj pocvissajgce olla nosayen uno tuncysioh Nusyiseych it Tale niellsiego. stracha." Gle mi trovivny madaici.

Iny precié máodsi manniny pornyslec o vbiaiva. jsegeh mis mivourymi krolauri egraurirach. Iwe precies sṓatina clasyfícaya, ostarnie canferenge A is mpaluy exenveowry olzien Eak nie chee mis neryc. Take chatmie poszíoloy is do lasu ory mad nelep. Ale treba wycnoac dokcorica. Preever jo pannjslinie vola nych egramimach erekeajis mas cate olwa miesiqce wakacji, wakoagi ma dooaach i koloniach wa wycieer kach ay brygadach roluyeh. Ale wroenny do necry. wisuosi i maraxie-werny mis.

Sezenuriec 1955

Pogadauke, o viosuie divion wygtarita Vol. Awbenda $10-20$ ezehwiec
Egeawiny poomoeyjive.

It renviecl955r.

Narevzeri po egaanimach. Seraz jivi muató mosieny poinyjilei o caekayjeych mas wakagach. Wprawodaie vieviény a was bsols vis nurieli nieco poweryci. Na Nrakayaeh ale to nsale Ni pinesticadza Ninicenv sprdeenir Jakacji. Pomiewas many terar dues woluego esasu dlaligotea sigauien jenn Aryoieoswi krajomamere jaiv vonuries ury. ciecaki do knakonta do seatn. Reavizujeuny rowries ostatnie aobowrigeaura Eestiwabowe. eva sebrawiu 2mp nyyoralisnyy olelegatów va

Fesinal ocaynixui ppojad majiepshyeh weluion i pnodowniviós pracy pooleenvej. jaico delegation wybnalisury wot i pol. Hablawkpet. evowosieswes $U$. Neyiana M. Mä̈spA, STeca A., Curiyke A., RuvinikaR Wisy. Gorya \&, Slosaq.

25 caenaiec 1955

Daio uroczypue zakoviczenie roku sacoucgoiposig. mavie masayein abiúnrientiow. So prenwowienni uroesyotego wrpesenia by plomiow olojieatoxi dovomak sb. Dyrekior syeare hoszym drogum abinientom paradeema na mowy alvases. - If inieliur masaych starsaych colegoio poziogua Li gmano profesoscie $i$ mas bot. Wisi col. Thjar. Qosmiej vosolano wagroshy phoolmiseym vervious i popponę̃o e\&gö artystyenus, wa program kiovej sioaiyty is wrysippy massyeh zespolio artys tycerujch. A nóquiej rosovanie norideletio wklasoch moe ayevei i pozignam. Niecroten wesoca rabowa ocaywixci tyeko do 11-tej bo obalej "avi rusz" pau doyreicior nui potwoli.

