Soh
sakolny

$$
1958 / 59
$$

Tyue estitere
$2-1 \pi-58$
Ias pérsaty decee roter akolueos.
2bbralisuy sif dusio. ared eitiola, o pode. $7^{\frac{15}{3}}$ by urocustyue
 - zansiena lougar ail do mines.



 kfat rili.





 zatilaole subral boo drey! d. It. Tol. sharart.





 killo. wosuesk.
Noceridicay uy do Kar.
8. 8.58 .



 seybosuciso, dieddiuy, kiom suergelue sajurye us usse tallo Cotmiuse.


 "nuitat it. Nohu'k".

2ypue sitiolne.

$$
\text { 4. } \tilde{x} \cdot 58 r
$$








 impres. Dues uveos arrici sef un pray inciflicy scholuy.

 snethic akolua polacouna ienceasa.

Sport
$18 \cdot 1 x \cdot 58 r$
Drisëzer dieui. To drieu' suota. So chroel Lekivar udativius
 celrad. He fyauce.








Elort




 uniblicriy dicia ... Io letryan.





rultura i sifuka
$18 \cdot 15-58 \%$



 athesi unom Labita. Nowar ta in.


Theten dusiessey londio zif usue codobal.
ǎycie sztholne

$$
20 \cdot \bar{x} \cdot 58 r
$$

Iuzag adbyla sif ineirlica sakotua polgicoua a cabava zorcduizordas prer dady tuesuiovisho.
 samancie 1 myeortrally.

 Thee babune syedvalaume".

 ing arifitor.
ceran - A. Coldma
rupiumers. VI, Civacistro.
odmusitruyu- os, Jis

- Humea
I. dhali\%

Snicicine - os obrero.



$$
\text { I Joak It x, } 0^{\prime}
$$

- Groul - $\bar{x}, c^{\prime}$

Carreiei "is,
\% dit $\quad \ddot{x}, 0$,

3. Eroka "


 2:0
29. 区. 1958 r.

Mila, niespodzianka, byla dla nas wiadomosí, ze "Frtos" w tym rokul begdsie ezejsciej ondwie dzat massa, sxkoles. Qierwsra jego audycja odbyta sis whainie dxisiaj. Pnyjechali do nas nasi starzy znajomi Krystyna Hanzel i Fadeusz Sxybowstci. Juz sam tytut audyji byt wiele mówigay:
"Brzechwa, którego niexnamy"
Zdawato nam sie, že bardso mato musi bye' utwora'w miesmamych antore, hetóry jest taic paphlarny zarówno wrinded mlodstierzy, jatc $i$ wissód starsxych. Otrazato sig jedmak, ze jest wregcz przeciwnie. Inzez calhs godzing shichatisiny $\pm$ zapartym tchem rózenego radraju utworow. I to jalcich utworrow? Prey niehctórych dashawmie "platcalismy ze imiechu". Na przyhtiad proy
"Chreanie."
Tyle o Brxechwie. Fyle o pierwsxym to tym rokw hystgpie "Frtasn" w maszej stcole. z zacichawieniem bgdziemy oglagdac równiez dalsse jego repertwary, to sa, to dha mas cenze sasimki ze s'wiata teatm palstciego, pietcmej literatury is wierssa, letóre whazujs narm iw dabrym wykonaniu pigtemo stawa podstiego.
$1 . \overline{\bar{x}} .1958$ r.
Hecoraj zakoniczyti sis miesinge adbudowy stolicy $i$ teraju, ale proeciezz to zagadnienie jest $i$ begdzie nadal abtualme. Totes nie sztcadxi, ze aper $z$ tej occaxji adbyti sig z jednodmiaxym apóżnieniem. Hpel ten zargarisoowata klasa IX $a$.
Gdy shuchalismy utworrow Fntoniego siomim. striego, Irurva Opmansa, Fleksandra Rymkiewicza i Petra Bencti, oraz nastrojawych piesini - Warszawie proed massymi oczami przesuwaty sies tcalejno obvaxy:
Nojma: Siemiecki okupant niszcxy kraj, za. bijo Modzi.
gotem:
Warszawa po wajnie. Strzastcane teamienice, gligbotcie leje po bombach, na padwóntach graby ozdabiane niesmiertehnicami.
J:
Usuwamie zniszezen wajennych. Henoiczne wysittei ludmas'ci, tetóma pragnie wsterzessic swoje kachane miasto. Z gruzow wyrastajes tan olynki, tworzes sis whice $i$ drsiehnice. Prawstaje nowe, pigtona Warszawa. Wearszaws te wzeriost caly mavod. Kaídy dorasty oxtowiek, kaizde diziecteo wlozylio whtlad wo jej adbudowe. Dhatego wroyysticim jest takca bliska, taka draga.

Jatcze proyjemmie nam dzis swiedzac Niarsza. we. Posenawać r'spamiale deviela architelction krajonych $i$ zagnanicznych. Jakize przyjemnie nam jest pomysiteć, ze i my preycxynilionmy sis do poustama tego serca Polski-Warszauy.
4. X. 1958 r.

Tantr za górs jest gramica.
Irray granicy jest straizmica, If w strazinicy do swej hibej. Zalinierz pisal list.
Tego distu wszystkie tresici まotiniers so tej piosence miesici, y ponustava ta piasenka, Której refrem, torzmi:

Tam datetco za mglos, flöj rodximmy jest dom.
Tam dxiewczyna ma sipi,
N mej rodsinnej wri.
Swiaxdy tracas swöj blask,
Bo juiz tudzi sig braask
Sidy dy ipisx, kraju strzeže tetos'tu, By cif mitet nie zbudzit te smu.

W tej papularnej piosence kilke stów móvi nam o ghownym zajgccic zotmiense.

Jest nim strzeženie $i$ obroma gramic ojizyzny przed wrogiem. Dzigtci tej. straienicy" dxiec mogas sie bawić, mladziej maze sis uczyi, starsi magas pracowac.. Ona zapewnia im bexpieczeristwo i spatcój. O sycin polskich zoliniersy opawiedsiat nam dxisiaj preedsta. wiciel "strazenicy" kapitan Nojstce. Porskiego.
7. $\bar{x}$ 1958r.
n tych dmiach zastat zorganizowany wy jazd paszczegódmych thas ma "Odyseje" " "Don Yimana" do teatru rapsodycznego do TKnakowa. FFezonaj bytia na "Dan Jwanie" vhasa $\bar{x} a$, dzisiaj "Odyseje" sobaczyla klasa $\overline{\underline{x}} a^{\prime}$ i $\bar{x} b$, jutro pojades na mis lelasy. 즈.
13. $\bar{x} \cdot 1958 r$

Na dalatciej rasyjstciej xiemi wo czasie kiedy Niemiec wymiszcisat mast tenaj, Palacy zaczghi mysilec o ratunten dla ojezyzny.
Madzi $i$ starsy chnycili za bvan $i$ z pomoas Dowodrtwa Rhadziechich Sit Ebrojmych stwarrych na adaczyżnie Wojsho Dalskie, które proy boku Frmii Randxieckiej aknylo sie slawe i zashizyto na pamiec historii. I

Drisiaj wrspominamy tamte dmi, kiecly wisród astrej, rasyjskiej jesieni pobskie bohatenshie sera bity dla ajcxyzmyi usesci addajemy zainierzom, któnzy sa sponawe wyzwalenia, palegli ma sxhatcu denino - Warszawa-Berlin. Stichajose zotimierstcich piorenetc $i$ wierszy polstam zotnierzk odczuwany dxiwne refleksje, ketore cisms sies nam na myisi. Chcielilaysimy, by ororazy wielkich batatii wajennych, by shawa wiensty 0 datnierzu i meloolia piesini zatmierstciej zostaty whesmoscios histarii i proedmiatem wspormmien' dha marodu.
20. X. 1958 r.

Daien daisiajszy to Dxien' Spiridxielciasici Sxtcolnej. Odbyit sig i tej akaxaji unaczysty apel, na kitónym byt obecny Prezes Iminnej Spiot. dxielni Samapomoc Chlopasta iw Brzestan. Protesor Thaza apowiedsial nam o pracyzastej miodej spirdzielini sikadnej. Sonstala o ne tamtego ratcu. Zorganizowati jos ucznio wie tchasy $\bar{x} a$ wspailinie $z$ pratescrem Kozs. Roxwojj jej byte bardso powolny z powodn slych wanuntán. Nie miala adpowiedmich pomieszasen, gdzie maglaby przecharywaci i hazprawadzac swaje towary. Mimo to jednak crabila dosyi duzo. It cimie sprzedawane byly kamapki i gorraca herbata, na wiosne cirastlca i lemoniada. Marny nadxieje, the wh tym ratce zodolnosici masszych "sprizedaurión begas sis magty lepiej roxwijać. Przycxymi sis do tego pamac GSSCh, letóra prizyrzetct mam obecry na dxisiejsxym apem jej prowewadmiczocy.
22. $\bar{x} \cdot 1958 r$ r

Wiete $\overline{X Y}$ i $\overline{X V I}$ to chres wspaniatego rathewitu kulturaknego krajów enrapejskich. Nhydaje on wiehn gemiadmych indxi, ktárry tworzas wspaniate dsieta. \& trancem tego ohresu powstaje mawy radzaj utwarn muszyezmego apera. Whasiciny rozwoj opery mastepnje dopiero w wiern XIX Zyjo whedy tacy twórcy oper jak stamistian Mominszho, oxy Smetiana. Jedma it majiadmiejszych i majbardaig smanych oper $z$ tego ancresu jest opera cseskiego tcomporytoma Smetany pt. Sprizedama marzecsona.".
Hicja jej rozgryma sies wo dasic dwzej cxeskies wiasce. Bomaterami sa: Marzemca córka zamožnego chiopa i jamek - przy. bigda. $C_{i}$ daraje sis tachajos i pragmas sig pabrac, ave proesstradzaje im io tym radsice, którizy cheg wydac córkg za boogatego gospordaiza, a mie za biedmego chiop. ca miesnanego pachadsema. Tadriego whaismie $k$ onkuventa smajdije Marsence smany sw okolicy swat. Tankurentem tym jest syn Michy wasxko braydki i ghupi, ale bogaty. Marsenka kacha yanka i nie chce myjisć za Wastca i pragnie sig go poabyc. Thorzystajge a tago, te Wastho
jej mie sma spotylea sig $\&$ mim $i$ móni, že jest hochany prizez pigicmas dziewozyms i daje.
 Wassko bandzo sis ciessy i praysigga dziew ayymie, któna go tak bardso kocho., ze nigdy mie tytko nie ozerni sig a Marzenkes, are nawet wogóde nie begdzie sig starat jej rabaczyć. Tymozasem swat nic nie wie $d z g e$ nyjbiegu Marzenki stara sie usungic hasxkami z drogi Janka. Spatyka sig a nim, thumaczy mu, ze nie ponimiem prosestcadzać Marzence wo mayskanin sxcxgsicia, w koncu propromije mu, by sie matychmiast usung? ce wosi, wo samian sa co otrayma das'e' pokazing sumns. Janets segadza sis pod warun. kiem jedmak, Te Marsentca wyjdxie tytho so syma Michy. Marsenka dowiadnye sis o zawar tej unorvie $i$ bardzo rozpacza. Spotyke sis z Yankiem $i$ rasgarycsona pragnie z nim terwai wrsysticie stasunki. Yanek móni jej wte $d y$, ze an jest symem Michy a piernuszego maliteristwa, se sastat wypedxany t damu przez macoche, matics Waszkia is po dhigiej the laczce panroicit do radxinnmej whoski gorsie go mikt mie pornat. to wanawis wige wlasmie - mim jest mowa. If nige apena hanciay sig dohrze. Mada pana pokonaba mosxysticie trudnoii is stoi ma dradze do seciegsicia.

Wiyjattici a toj pieftenej apery ustyszeliosmy dxis' in ryyhamaniu artystion Fitharmanii Krakonstiej. Wryconowocami opery by li vinyiei: Jonia Jarkuia, Boleraw Pawlus, Karol Lehuess, Eygmun Thitcrosth; atrup. Adane Ciales
24. $\bar{x} \cdot 1958 r$.

I' dmin dxisiejssym adbyt sig apel pasinigcomy amórienic zawcudón 0 mistrzastwo swicoHy w siatkónce i kosxykówce.
IN siathionce mistroostwo i prechar zdabyta representagja klasy XI $a$,
io Mossylconce reprezentaga helasy $\bar{x}_{b}$.
Druzzymy abyontu tych khas byty solyscyphi. nonvame, ambitme, anco pracomaly, tatež wastnōyĭy ma puchnar.
Porastave miejsca zdabyby Helasy:
ot siaticonce:

Iw heosayhónce:
II miejsce tchasa XI $a$

- 11 - - 1 - $\overline{\overline{X I}} b$
$-11-\quad-11-\frac{\overline{\sqrt{x}}}{x} a$
$-11-\quad-11-\overline{\bar{x}} a$
$-11-\quad-11-\overline{\bar{X}} b$

Ila dzisiejszym apeln wazdano tónniez' dyplonny a *nyciessino wo poszcizególnych honkurengach zawodow lekcratiety ox mych.
30. $\bar{x} .1958 \mathrm{r}$

Wiskystheie paristwa prowadzo akcje praeciwalkohonomb. Roonnies i Gohsha walcsa plage alkoholinzmu tóxayymi sposobami:
Iodmiesiono ceng alkohatr, aby jak najmmicj doymateli go tcupowalo.
Gazety wakzes alkohalixmem.
Fiveltore filmy i croniki filmonve proedstawiajus jak stnaszme w skuthach jest nixywamie alkoholn.
io miastach makiejane $A B$ plakaty prozeciw alkoholvowe.
Io sarchadach pracy $i$ w stratiach adbywajes sig sebanama pasivigcome walee *atcoholismen.
Drisiaj whasmie in mas wo sxhole oabylo sig ta kie sebnanie. Irof. Thankiewics preedstawit man jak strassme jest dxialamie alkahoh na unge mirkm motatci, jak mieswazgstime so dssieci alkohodike, jahcie nioszezsicia spronwadza wzywrnie alkohach ma radsiny i ma paristwa. Qrominnixismy walczyci se allcaholerm, bo altcond! to masz majuigkszy wrog.
3. 지. 1958 r

So'zinymi dragarmi, prieszo, matorrem, czy rowerem, w. miorky i upaliy daz̄g listomarse te swaimi Nypakonvarnymi teczkami do miesakain viznych mivi io miastach, miasteczkach, wioskach. Przemierzajo, tysigce kilometrón, aby narm proymiesć wiesc 0 mastych krewmych, prayjaciolach, aby mam dostarcxyc gasety, kartiks a xyczeniami, axy inmy wazny dakument. Zaajerny sabie sprawes jaic trudma jest prasa histomasse ile trudah musi mienaz poromaci, by dostarosyć mam maty liscik. Nie tylko iistomasze tajmujes sig listami, paczkami, czy piemigdizmi. Irzechadza, ome preez rece tysiocion praconmikon Pocsty Powskiog, htoira iw tym rotcu abchodei swaje $400-\mathrm{le}$. cie. L orraryi tego whasmie 40O-lecia adoyt sig dzisiaj apel, ma titorym refenat wyglosit taal. Matylewsti $*$ rchasy X $\underset{X}{ } b$.

 Reunelumi Dariolrimmikone, is sasee poby os Bimanergi i Limman's Bmerku me nougster cikadem:, grupa he orineita k9T. wpissuge us ne pamiltro

2egams Dowa
poy unt Teafil.
7. 즈 $1958 v$

Powy'zej kiltca stion na pamiatke wpisati mam nasi dxisiejsi gos'cie. Byti mimi starsy dziahacse Q\&QR, intorzy nozestmicsyli is akademii poswisconej 41 rocznicy Rewohncji Paxdziemikowej. Opowiedsie if mam ani o dzvalalnosci 1 TQ renie Brıeska $i$ powiatn brxeskiego, oraz odpowiedxieti na stereg pytaín stawianych preez tool., kol., Jarasza, Dode, Gaj ds. Gosciom wrectono wigzanki kwiatów. $h$ vigisi artystyoznej westopili: kal. Gajda, ktora wyglosila wiersz Maja kowrskiego.
Cho'r szkolny, który odispiewal piesinpt. Napreód ludm roboccey".

TEespote khasy VIII a, Chovele, oras
Eespoit dramatyoz ny te situks Czechowa pt. "Niedzwiedz", ketóra sig wszystkim bardzo podabata.

Rocznice i obchody
8. $\overline{X I}, 1958 \mathrm{r}$

- I ckazji miesiaca adbndowy knaju i stolicy, ktory miedaw no sis zakonctyt nczmowie mastej sthaly tobowigzali sig upo rEsakowac alghi parkn. Praca tostata razdxiehoma pomigdxy passczegotne thasy inszys cy wsigh sig do jej wyhonywana na wycenactonym adcinton. Exgsic pracy jest juž wyhamana. Pracs ma swoich odcinkeach wykomaty ju'̌ thasy VIII. Pozostate tchasy wyhomajes je w najblizstym czasie.


Jak widhac \& powrizstych odcinkiow ciggle werasta liceba osob nazeszczaja, cych do dicenm dha dorostych wo Brestion, werasta liceba undoi, ctórey pragna poglegbic swoje wiadonasci, Indxi whlesxtationych. The nie tytheo starci dneg do Edabycia jak najwijcej wiedzy. Równiés mlodxieź dgzy do tego celn. Chce poznać obce hraje, zamiesthujo cych je hidxi, stosunki wo nich pamujoce itd, itd. Dlatego tez̆ miodxiex brxesha utrxymuje kontakty it madziezag wieh krajów takich jak: $5 R R$, Crechostowagi, Fustrii, a obecmie $t$ modreiez̃g hrólewstriego tieeum w Tornai (Belgia).

Fultura i setrirea
15. 즈 $1958 r$

O ojczyssta masza mowo Co's hcwitngla nam porzed haty Lakwitnijze mam na no wo Jako lewiting wo recie kuiaty
Tarcie siowa sas wyinnte na ph̆ycie granitowej jedmej $z$ mogit na cmentarxn mato twanej masurskiej wioski Ogródek. Spaceywa pod mis Michat Y ajka ckiowiek, który pochodniomi swoich wiersey rozpahat wo sercach Varmiakón i Nazurów mitoisć do siemi ojceystej i nmacmial watg watki przeciwto germanizacji naszego navadu. I ckaxji setrej rocznicy uro. dxin i dounastej raczicy simierci tego wiestcza Warmii i Maxur spalecxernistwo - polstcie wyionito Ogólnopalshi Homitet obchodn 100 roctinicy urodzin Michata Kaj hi o stexytmych ctabozeniach. I my rowniex sblizylisimy sig do tego mato dotgod zmamego poety struchajec jego utworów na swritlicy sorganizowanej pritex Kólico Polomistyczne.
žycie sztrolne
20. 位. 1958 r .

Fakoncsyt sie I ckres raku ssholnego 1958/59. Niestety, wie pryynióst on nam sadowrlenia. Oceny sQ znactnie gorsxe miz wo I olcresie popreedniego rahn. Yest bardizo dux̆o niedostatecznych, a mato bardso dobrych $i$ dabrych. Jeste'smy jednak pewni, ze wymiti nanctamia II chresu bochs tmacinie lepsse, jezehi wersyscy bedziemy solidnie pracolwac. If pracorwai logdzieny ma pewno.

Poocxnice i obchody
22. $\overline{X I} \cdot 1958$ r.

Dzisiejszy daien jest swistem nastych wychowawcow, swigtem mdxi ksstatiujgcych charartery $i$ wstczepiajecych wiedzs w miode pokolenie. Wiemy jatc cigztha jest ich praca. I iln spotymaja sig portestho dami i truolnasciam. Powinisismy oszczs drad im tych trudnosici dobrese sig $u$ c\#gc i rachowrijgc. Ma ratie swoje wolxigcz-ll
nosí za ich trud $i$ pracs mad nami wynasilismy ma porantcu sorgamisowamym prees Rade Nczniowsices a okaxji Dina Nanczyciela shchadajes im gorace poEdrowiemia owocnej pracy i ofarujige wiozzanki kuiatów. Ma poramek tem proybyli preedstawiciele Comitetr Rodzicielskiego, oraz dyrertoromie Browaru-Okocim, ktorzy tównies zboxyti mastemu gromin protesorstivemu zyyoxemie. Predstawiciele Gomintetr Rodsicielskiego ofiarowahi protesorom skromme podarki. Ponadto ma tymǎe poranku waorowym pedagogom tastaty wrgczome nagrady pienigzne ad Moydsiatin Oswiaty.

Eyycie sztcolme
29. XI. 1958 r.

Dxisiaj po polindmin masz szkolny \& HQ zorganizowat "Frarzg.ki", na które zaprosit calig miadziés. Wieczór spgodxilismy barohzo preyjermmie biorgc udxial w há mych grach $i$ zabawach towartystich.
| W Międzynarodowym Dniu Karty Nauczyciela Komitet Powiatowy polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Brzesku- przesyła wszystkim Nauczycielom serdeczne pozdrowienia za wysiłek w ich pracy oraz zyczy wiele szczęścia i radości w życiu osobistym.-

Kom.Pow. P.Z.R.R.

w Brzesku
okazJi „Dnia Nauczyciela"
najlepsze żgczenia
powodzenia w pracy zawodowej $i$ spolecznej
oraz wiele szczęscia w żgciu osobistym
wszystkim nauczycielom
l pracownikom administracji szkolnej
sktada

## Powszechna Kasa Oszzzednoscl

Warszawa, dnta 22 listopada 1958 r.

W
Il liedzynarodoroym (D) niu Karty Nauczyciela przesylamy Wam serdeczue życzenia dalszej owochej pracy wo umilowanym przez Was zawodzie oraz wiele radości i szczesscia no życiu osobistym

PREZYDIUM
WOJEWÓDZKIEGO KOMITETU
ZJEDNOCZONEGO STRONNICTWA LUDOWEGO W KRAKOWIE

Krakóre duria 22 listopada 1958 r.

Sromourni
Paristwo naueryeiele Sikoly Ogulnoksrtalieques w Okocimin!!!
\# akaryi dnia naucrycieli zasy= tamy serdecrme iyeremia i site iv pracy mad ucrmiami i wremmieaoni Srkoly Ogulmolusztail cqrej IMlasy. VIII.
tycrymy pamu Dyvelitoraur imspelitorkom i inspeletorom sto lot zdrouia dobrego pawos dremia ur ueremiu drieai zyerq Jebdaure radries Elibiely . VIII.
z pawariamilm.

च̈ycie szkolme
20. XI. 1958 r

Zakoniczyt sie I ohres rahu sahcolnego 1958/59. Niestety, nie priynióst on nam sadawalenia. Oceny sa zmactinie gorsze miz to I olcresie popreedniego vann. Yest barolzo dušo niedostatecznych, a mato bardzo dabrych $i$ dabrych. Jeste'smy jednak pewni, ze wymiki nanctania II ahresu bodhs tnacznie lepsze, jezeli wrstyscy bodaiemy solidnie pracowac. If praconvai logdxieny ma pewno.

Rocsmice i obchody
22. $\overline{X I} \cdot 1958$ r.

Dzisiejszy daien jest swigtern naszych wychowawcow, swigtem midxi ksxtaltujgcych chararctery $i$ wistezepiajocych wiedzs w intode pokolenie. Thierny jak cigzthe jest ich praca. I iln spotyicajes sig parzesthoda:mi i truohnasiciam. Powininismy ostcssdrad im tych trudnasti aobrae sig uċgc i zachownjec. Ma tazie swojes wastigcz-II

Kultura i setrika
6. XII. 1958 v.

Któz \& mas nie sma ksiazek Kornela Makusxymiskiego, którego twórczasi popularyzowal nam "Fitos". Bardzo wielu i nas cyytato "Syatana $\neq$ VII Klasy", któny sapewne whsystkim sig bardzo podabat. $c_{i}$ co nie cxytati $i$ ci co exytali chgtnie tobackyliby go na scenie. I whasmie zdarzyta sis dzisiaj luu temu akazja. hoseysthie khasy VIII i klasa IX a pojochaty do. Teatre Rox maitasci w Yrakowie na "Syatana z VII klasy". Przy okazji maji oglad'ng'c wystawg prac makarskich syspiain skiego, która juz whrótce bgolxie zamkmigta.

Kultura i setuka,
8. X11. 1958 r.

Hrtyisci lvakowskiego Teatru Sthowackiego dotixymujg danego nam na paczestku proyrzectemia. Dxisiaj odwiedzili nas po raz drugi iv tym rakn, Przybyli do mas:

Krystyna Hanszel
Marian Streaticowshi
Tadensz Sxybowsti
Tematem andycji byta twovozos's' yuunsza Showacriego. Nishyszelismy stereg ntworów tego wspaniatego palskiego poety, a to:
Testament mój
Credo literacrie
Bemiowsici - dwa tragmenty
Fantazy - fragment
Masepa - fragment
Yordiak - awa pragmenty
Rark 1959 begazie rakiem Juhiusza Slowachiego i dlatego is teatrze stowackiego bodas grane hwie jego sxtuki Kordian i Cantazy, na ictore artysici serdecznie mas zaprastali.

Ǎycie sylcolme
15. $\overline{\text { x11. }} 1958 v$

Drisiaj na apeln tad. Tgnacy Tiwowarstic z ichasy XIa wyghosil referat o rozwoju polskiego ruchn robotniesego.

Kultura i sxtrika
15. XII. 1958 r

Dabrie rowwija sis žycie tulturalme nate-- renie maszej sakoty. W dmin dxisiejazym znón adwiedzila nas grupa artystón krakowstciej filharmonii no skladxie:

$$
\begin{aligned}
& \text { Ham Hocamski - recytacja } \\
& \text { Maran Demar - shatapipe } \\
& \text { ipiew }
\end{aligned}
$$

Hdan Dobrowolski .ahom joaniament

* b. mitym jak cwylcle repertuarem.

Mstysselismy hilka intworóns ob obesu no mantyrmu, wo lctorym tak wspamale nozmijala sis setrika $i$ literatura. N tym to olcresie sylh i tworzyli tacy midzie jak: Schmbert, schnmman, Choprin, Mickiewicz i inni. "Byly to utwory: "Polina róxycsthe" Schuberta $i$ "Modzieniec "kocha dxiewcses Schummana" w nyhomanin M. Deruara.
rutwor ma Portepiau pt "Nalot "Schumonana mo whkomamin H. Dobrowolskiego. Solonexa"

- 7. Mrickiewicza wyglosit y. Molauishi, hetóry poniedxiai jeszcse: it wór Marszaka "Dha dxiedi 5-99 nat, i intwor 7. Mickiewicza." Czy to "pies, cxy to bies. Ushyszetismy pomad to: "Fris ma strums of-Bacha i Obertas" Mrieniawskiego w wyhomanum so. Lataty.

Orteitrin iteve ruseygar
ज上 1958 な
t, Dioketunke
75. XII
learión \$ Coware
Tochangur Kodeiouhhouri Vucleanyen Colegom rajzordecunjúre zyerenía iprotrieluowanie za muts ofuctere Jour Adoneshí
Drisiejsi masi goscie ma prosbs kromikarki nupisali sig marn do tej ksiggi pamiegtek.

Iycie siztolne.
18. XII. 1958\%

We wiszysthich instytucjach z majdujes sis odelsiaty 9CK, latiorych sadamiem jest: pomoc prey magtych mypadkach sachorowan',
IItreymymanie csystosici na terenie dane-
go salcladu
podawanie sposabón sapobiegania dózuyn chovobom itp.
Rónomies ma terenie maszego zakiadu ist nige adzial PCK, który nreg, dxit dxis apel - zapobieganiu grozncy chorobie - gruźlicy. Referat o tym jak walceyc z gruztica myglosila preenodmicsaca 9ck kal. Slób \& El. Exa. Ogtosita una lównies nymiki komkursi csystosici i dekoragi klas sorganizowamego przez PCK i Radp Maznionssko.
I miejosce sostato prsysmame treem lla. som

$$
\begin{gathered}
\text { Iclasie } \overline{\bar{x}} a \\
-11-\underline{\text { VIII }} a \\
-11-\underline{\text { VIII }} b
\end{gathered}
$$

20. XII. $1958 r-7$ I. $1959 r$

Ferie Limowe
Tegorocsne ferie zamiast simonymi, smiato mozenaby nazwac jesriennymi, a to ze weglgoh ma pogads. Niestety nie ma iniegu, ictóny takdodaje urotcu sinigtome Boxego Navodrema Zastgpuje go ciggle padajocy deszes,i tatoto. Jedmak mimo takiej pogo-
dy wszedxie pamije prayjennny przedsiniosteciny mastrojj. To ulicach krgç sis madzie robigcy przedisioigteczwe sakupy, miosscy pod pachami charinki. Io miesskamiach przedismioteczne porzadki. Inajomi steladajo, sabie zyczema siniotecsme, niesmajomi us'miechajus sig do riebie proyjaimie. Tylko sthala stor smutina $i$ cicha i cierptiwie czeha ma polorót sworich mcznióno, detórsy jos na powro't ostynies $i$ rozweselos.

Trume.

$$
8.11959 \mathrm{r}
$$

Zdazzylismy powtócić juč \& terii i zabrac sig na nowo do nanki, a sima dopriev. sij zackyna. Laozyna padaí s'niey, otulajery suym tcožnsthiem pola, zjawia sig moóz iscistcajescy mily teleszesami rwelai i stauy, ma letórych pojawiaja sis piernsi tyswialze. Sopatizmy na masz partc przybierajgey piskens szats aimowrs. Drewa polchyte is hisciami ímiegn, letáre mieraz spadajos na glowy chiopców i dsiewisat ucielcajocych przed ich simnym musmigciem, ma pagórkach imieg mie jest tak pustysty jak me drrewach. Uttocsyli go narciaree, ketórzy titaj trenujg.

## Z okazii

## Nowego Roku

## serdeczne życzenia poroodzenia w pracy

 zawodowej, spolecznej i ю życiu osobistym przesylaZarsad Wojewodzht Towarzpstwa Szkoly Swiechiej w Krakowie


i napelniajos akdicg wesatymi atcreykami. He za to no dolimach panuje miczym nie zmocoma cisza. Tre rzadko kto's saghladnie. Najnyzzej nda wiewiórectha na chwils wyglgdme $z$ dxiupli, ale sanacz sis schowa z proro. tem osiepiana bielg śniegu i uciekajgca probed mrozer.

Ľycie sxholme
13. I. $1959 r$

No dmiu dxisigissym odbyl sis apel, na którym hol. Iicala oponiedxiat mam o dxiaialnosci kótha latniazego istniejocego ma teremie maszej sahoty.
9. Dyrector mowit o praygotowamach do sekolnej choinki, ktora oologdisie sig is dmin 18. I. 1959 r .

Iultura i sxtuka
16. I. 1959r
$W$ dmin dxisiejsyym mbodziez nasxego zatila du wzistia nazial w akademii zorgami- 1

Zowanej w sali kima "Bartytr" preez Miejskes Rade Naradowa $\pm$ okayji Roczmicy Wyzworkenia Brueska. Referat wyghasil proewodmi catacy M. R. N. ob. Piechmik. Go cozesici ofi. rjalnej ogladatismy film pt. "Caerwone Pegi adorxe charalaterysujescy otcres olcupacji, olcres cierpreni $i$ most marodiow aknpowonych.

Iycie swholne
17. I. 1959.

Prawie w hazdym domm na swieta Božego Marodsenia stroi sis choinkes prity intorej tak preyjemmie spedsa sie czas sprewajes hodgdy. Jegoroazme sinieta Boyego Narodzenia jus preemingty. Chointi w domach juz pomaIn roxbieramy, umyka mastiój swigteczny. 90. whacamy do masxych codsiennych sajeci. Fle xde. je sig, ze nie preezylibysimy smight tak, jak nalesy, godybys'my mie spedsili hilker godxin prey setcolng choince. Wganie masxych holegow i heolezanck, wo tomarsystwie maszych dro. yich mychowawców. Solybysmy nie samucili nasem koigdy, mie satianosyh pood choinks. Taka juz jest tradycja, ze hasdego volu voiehamy sig pod jey gaigakami. I wo tym noku mie sapommichsmy stavego swy coaju.

Prryszaismy dxisiaj ma nasxas sxtcolng chointeg. Stoi one na hothe piehnnie ubrama, a wad mios winje snieg i whate gwiazdki - delcoracja $_{\text {- }}$ zrobioma proez ncznión lh. VIII a pod kievo. wonictwem prof. duszowskiego.
Qowitat was p. Dyrehtor, litóry syosyl mam, abyismy is nowrym 1959 rohu dabise sis nosy is i byli mapraweds sxcegsitivi. Eyczema noworocx we zbozyli mam bownies preewodmi. cyacy Mady Mczniowshigj hol. Bacsymishi, oraz priew. Szhotnego katz žMS hol. Smmara.
Cho'r sxidalmy pod dyrekgia prof. Bystrzyins hiej zaspriewat mam durie korgoly, a nol. Ciosiniska $\geq$ tel. $\bar{X} a$ inglasila wiersz pt "Ho. lecha." Pomadto Fiotho Tohomistyczme wystanito trótha inscemizacje "Na gody".
rastepmie pad choinko pojawita sie dob. na wrozka, hitora preo.dnjescym nczmiom merecsyiva magrody ksinztrowe od hady. Niz nions. big. O dabrych nozniach nie zaponumiat row. meš homitet Rodxicielshi i ofiavonat im shoromme upominki.
Qo ciegri antystyczmej nozesxlismy sif do swo ich thas, goxie rodxice proygotowali nom skromme prizyjskia, a mast'spome $z$ powrotem zeszlismy ma holl, gaxie bawilismy sif wesolo priy dzwighach orkiestry okocimskiej.

Kultuna i sxtuke
20.1 .1959 r.

Dxis znow pryjechati do mas artyisi krakowshiej filharmanii. Ych dsisiejszy program proy. jehismy burieg othasków i kilkaknotny m bisowaniem Mslyszelismy kilka intworrow na ho'ze instrumenty, ale najwighstym powodxemiem ciesxyly sie dxisiaj proebo. je.
Gan Fdarm Dobrowolsci - jeolen z artystow praywioat ze soba zojecia - zreszto mies loyt ndane, itto're robilismy padezas ostatniego pobytr fitharmonii io maszey sehale. Moto dwa \& mich

Iycie sxhdme
25.I. $1959 r$

Thliza sis II ohres. Thazola klasa walaxy o jak najlepsse wyniki. Mcxymy sis wszyscy cm zo. Chcemy, aby w tym ohresie niedosta. tecrzingch bylo jak najmniej, ale za to by licsba dobrych i bavdzo dabrych Imacz nie sig zwigkszyla.

Sport
2.II. 1959 r

Dxisiaj odbyt sis apel poswigcony amówienu migdzyhkasowych rozgrywek is siathowce ikoszyháwce. Okastato sis, te mistraem w dou tych komkurengach jest hhasa $\bar{X} b$. Wsyys ey prawie wczmiowie tej thasy SQ zapalonymi sportawcami i ciogle walosa 0 dabycie palmy pierwszecistwa to sporcie na tevenie mastey sxkoly. Dxisiaj im sis to ndato. Yakie jedmak uymiti da dalsea watka? Nastspme micjsea zajsty klasy: w siatiónce:
II migisce hhasa IX 6

w hoszykéwce:

| $\frac{\text { III }}{}$ miejsce klasa XI | II |
| :--- | :--- |
| $\frac{\text { III }}{\text { II }}$ | $-11-\frac{11}{\text { IX }} a$ |

Inme
5. II. 1959 r

Ostatnio spadi do'sí dnxiy inieg i choycil mróz. Sanna jest wige wyismienita. Jra whicach cessto widać homie ciagnosce stereg samok ma kiórych siedza, loxeśmil. me axieci. I my wysystalismy prigkmo zi mowes pogades do urzegdzania bidikón. Nieltóre thasy juis ma mich byly, inme sig dopiero wybieraje. Wseystlcie cheg wyrorzystouc prisyjemmasici simowe.

Ëycie sxbolme
7. II. $1959 r$

Sthalmy oddzial \& MS ursedizil dxisiaj
swietlice, ma letóros saproszeni sastali wroyscy noxniowie i nozennice. lugis artystycsme prowadzil kol. Sumava. Mstyssenismy kithe piasemek to urjcomamin kel Gargu. lárngj, hilka meladii, lcóre sagrata ma Aartepianie lol . Bystruyinica, sgadny-zgaduig, itóres prowadzili cal. Bystrzynúski i hd. Cxyrmy, onaz wesote sagadki zadaurame proest hal. Esarneckiego $i$ kol. Sumare.
Qo czeisci artystycznej tainczylismy pryyadap. terse.

Sport.
9. II. $1959 r$

Dha spopularyzowamia pomiedzy mbadziexa, sportów ogálmowojstcowych, oraz dha, nazazema rocznicy imierci gen. Waltera Swierczews kiego ZMS i $29 \mathcal{Z}$ zorganizowaly masowes imprezs tzw. Lawody Walterowstie.
Dxisiaj whasnie sawody takie odbyty sis ma tevemie maseej sekoty. Bhala to mich ndzial caila mladziez. Zawodmicy startawreii w 3-osabourych patralach. Mieli oni w jak najkrótssym czasie preebyi' the Se 3 km jado, e na nartach, lub maszeryjac, a po dradze adbyi $k$ homku - 1
rencje:
strielamie do tarczy
proejscie io masce 100 m shazanego terem udxielemie pomacy svanionemu viut granatem
Luycigstwo polnasil patral, letóry zdobyi majwiecej puntctón.
Najlepszymi z posinaid patialow żenstach byly patrale to skiadxie:
w grupie semiorek: kol.. Pahms , Turek, Wach io grupie juniorek: kd.. Bogdani, Nowak, Wojnnickie Najiepszymi z posiród patraiolw mgskich byly patrole w shchadzie:
wo gruprie seniorow: kal... Yavorsz, Kakoszka, Hetwil.
no grupie jumionow kol... Motylewsici, Bystreyniski, Iawartka.
Poziom maszych zawodmiczek i zawodnitiow byt bavdzo dabry, wsayscy startowali chotrie i zacigcie bili sies o pierwhze migjsce. Prórt nassej szkohy w zawodach braty nolziat inme szkohy jak: Wojnicz, dysa Góna. Nozest nicy sawodów otrzymywali w kuch. ni imtermackiej gorreco herbats.

Kultura i sztuka
16. II. $1959 r$

Dzis's anaw mielismy gosici. Byti nimi alctorty Teatru Starego im. Modr*ejewskiej z audycjes 0 Elisie Orzeszkowej. Pami Mianowstca zacmajomita nas z ま̌yciem tej wrpanialej pobskiej pisarki i what ze Zbigniewem Wojci-. kiem i Tadenszem Gavosstem wyglosita wyjustici z powioscitej pisatki: "Meir Exa-auicz" - spatkanie Meiva * Gomoles "Kad Niemnem" - vasmowa p.Kor: czycirskieg z Zygmuntem.

Cham" - spotkanie na rzece
Dzisiejsze recytacje zachecily nas do posmamia imnych powiesci Elizy Orzerthowej.
Aani Mianowska byla tak dabna i wpisalia sie nam do kromiki.

Kultura i sytuka

$$
\text { 17. II. } 1959 \mathrm{r} .
$$

Hrtyisci krakowrskiej fitharmonii przybyil dxis' do mas z andyrjes positwiecomes muzyce operowej:
Ustyiszelismy arie $i$ duety a oper "Strasxmy awor", "Fida", "Faust" "Carmen" Hudycja jak zurykle bardzo sig podabata.

Kultura i sxtuka
23. II. 1959r.

Dzisiaj adbyt sie apel poświgcony omaiwie niu spraw biezaccych. Migdzy imnymi omá wiomo Komkurs Recytatorsti w rolon slowackiego, który adbyt sig w astatinim itygodmin.
$\omega$ kontenvsie udziat wxigio 30 asáb, w tym 26 nctenmic i 4 nczniów. Najliczniej proysitapily do konkursu dclasy VIII. Hexestnicy byli podxieleni na 2 gru. py. Irupe mioolsxych i grupe starszych. 3 pierwsze miejsca w grupie minordstych zaje.ly kalezanki: Inglot, Okaz, Mucha. Wgrupie starszych pierwsze miejsca zajgin kol., kol.; Bogdani it kl. $\bar{x} a$
dis $\quad$ z kl. $\overline{\bar{x}} a$
czarnecti $z$ ki. $\bar{X} a$
Mróz $z k l, \bar{x}_{1} b$
Drugie miejsca w grupie starszych zajgty halezanki: Ciosinaska, Rizepa, Karkdias - wssystkie z klasy IX $a$.

La nozestmictwo iw komkursie i osiognigcia ucsestnicy atrzymali magrody ksigx̌kowe.

Najwigic.sxym pozytkiem wynie - I
sionym proes uczestinitiow $i$ stuchacxy $z$ Konkursu Recytatorskiego jest obocowanie $z$ poeseju.

Nezestmicy Sikholmego Kankursun Recytratorstciego, intórzy zajgii pierwste miejsca prozeszli do Powiatowego Kom Kursu Recytatorstriego.

Jmme
2. III. 1959 r

Wojewodxki Komitet Przeciwalkohoiowy prowradzi szelokes akcje prozeciwalkoholowas na tevenie calego -wajewódrtwe. Obecmie wydat on szereg braszur przeciwalkahalowych. Prof. Elonkiewicz oolczytal dzis' na apelu urywhi z kilku broszur mówiace o shitkach alkchohizmu.

Ëycie sxkotme
8. III. 1959 K

Chlop-cy z maszej sthoty nie zapomnieli, ze 8 marca jest Migdzynarodo -
wym Driem Kobiet $i$ na apelu praygotowanym specjalnie $t$ tej okazji uczciii swoje Protesionki i kolesanki recytujac utozone preez kal. Baczynuskiego wiersze, (z ktorych jeden nižej przepisalam) dzie. kuja, Protesonkom ta ich trud, a ikalesankom za przyjemme chwile z nimi spedzane, sktadajase im žyczemiai wro. ceaj,sc kwiaty.
Gowmiex p. Dyrehtor xlox̌yl žyczema Qrotesorkom i luczemmicom maszego zakhadm.

Kultura i sztuka
14. III. 1959 v

Jak co miesioc dzisiaj znów goscilis. my artystain krakowskiej tilharmonii..
Tym razem proybyti do nas z musyyko, któles miodzies sxczegódnie hbi: populame meTespiot zlazony z panow: tadig

Jamusza Szewczylca - trablea
Jama Drbrowalskiego - fortepian
Jerzego Kalinowskiego - skvzypce
zagrait nam kilka bardso poprularnych abecnie melodii: Ramone, walca am- II
gielstciego, prothis Riksmeva, dla kobriety któnos sies kocha, hymm na cyes'́ kartoHi i inne.

Próce tego pan Pawhic zasipiewut nam kilka bavdzo ladmych (meladii) piosemelc.

Tan Szewczyk pokazat nam shojk troboke i wyjasmil jej dzialanie.

Im cegisiej prryjezdizayus do mas arty'si filharmanii, 亩m niecierphiwiejich oczekinjemy.

Kultura i setuka
16. III. $1959 r$

Wdniu dzisiejszym vezcilismy pamigi wielkiego poety polsiciego Kanstantego Ildefanisa Gatixynskiego sluchajoc jego wspo. malych utworow recytowanych preez artyston z Peatru Starego no Krakawie panio Swigtoniourskg i pana Jana Fdamskie. go.

W powazenym nastraju stuchalisiny takich wiersty jak: "O mej poezji"

Ramans.
"Spizia dziewrozyna"
"Mariensxtackie szalenstwo "Nacmy testament"
Qreez swiat idoce wolamie" Niedziela w Brukseli
fragmento'w z poematur "Wit Stwosz" i
"Spotkanie z Chapinem:
He whorotce powaxiny nastiój prysmat. bo nasi gosicie zaczghi mówic' satyry. Najbaidxiej podobaly nam sig:
"Droga urzedawa"
"Nawa a.dimalca"
"Qrowincjomalna nagroda litevacka"
"Niedxielny poranek kontidenta" "Na jednego Polaka"
Dzighi wystespom "Fitosu" corax bardzig poglebiamy swoje wiadomasci z literatury i coraz bavdsiej jis Horchamy.

Rocesnice $i$ obchody
19. II. 1959 r

Ipelnosici nezucia $i$ z jego natchniemia Chege ulxyé potrsebie, co wgigbi sere thewi,
Niesiemy $l_{i}$ it dalze it dzien Twego imiemia,
"Hold naszej milasíci, wodxieceznasci i czai. J̌yj mam zyj! J̌yj mam zyj!

Tak spiewal dragiemu panu Dyreicto. wowi nass chor sstcalny to dmuir Jego imienin, a sa nim "tyj mam szyj spiewaly serca Jego wychowanków, intinzy choc nierarz przysparzajes mu tytu kiopotów, to jednak bardzo 90 kochaju. "Eyj nam zyj!" spiewali nasi wychowawcy, htórzy pod Jego hievawmictwem prowadzo miade pokolenie po trudmey drodze šycia.
"Zyj nam!"i dalej pracuj dhe darbra molzcosici, a plony jakie wyda Twoja praca bogolos $z$ pewmascios najines zaplateg za Twaj trud $i$ spetnieniem Fwaich zyczen.

Jrune
20. III. 1959 r

Idac za wezwraniem Wtadystawa Somuthei i realizuje wysunig te przez niego hasto:
"Wysiliciem catego navadu sbuolujemy "1000 sztioi ma tysigalecie"
rikata nasza zabowia, zala sie:
Febraci 100 kg makulatury, a pieniadze uzys kame z jej sprzedažy przeznaczyc' na budowe selcót.
Kazdy nczex miat ziozyc' po 1000 gr , Ntóre byly przeznactane lówniez na budawe sercót.
Ponadto Rada Ncsniowstca zobowigzala sie dac' na budowe stko't 200 xt .

Zobowioszama sostaty wykonane. Premiesize prochazane na budowe szicart.

Z̈ycie szkolne

1. IV. 1959r

Trima aprilis!
1 dniu dzisiejssym wroystho jest na wesoto. Jedni drugim vabia psikusy, wymysihaje niewinne klamstwa, wige i w kvanice, chociaz jest ana warenym dakumentem powinnismy wycxytacं jakie's niestychane sprawazchamie z miesthchanej uroczystosici, czy jakas' innes niestycham日 wiadomasí. No, ale w tronice sB tyltco zdarzenia prawdzive, nic $s$ fantazji.
A -wige proundziwe solarzenie:

Rada Mcyniowska, dxisiaj ma duzej przenwie ureodzila prima-aprilisonvy apel, aby troche poswodxić piotesorow, netmion, sakole.

Trowadzil go acxywiscie mavszatiek hol Backymski, ktory wssysthim siן zajmuje, wostystko onganizuje, uktada $i$ wygtiasta wiensze, itd. itd.

Uslyszelismy prima-aprilisowe echofilmowe, któne bylo wesore i swodzito, kilka wiadomosici, letónych tematem byte "skala pagodmie i na wesolo", araz wiersz Zakuskiego, oczywiscie satyryciny wygloszony przez kal. Inglat.

Apel byt krotki, ale wesaly a napraw. de prima-aprilisony.

Kultura i setuka
6. IV. $1959 r$

Rak 1959 to Rotc Silowackiego - wielkiego wieszcza patstiego. Cza go caty nasz narid. W calej 9alsce adbywaje sig poranki, akademie, na letorych re: cytowane sQ jego utwony. W teatrach
równiés nie zapomniano o Stowackim.
Drisiaj po 5 lekcjach vówniez u nas adbyl sie ponanek pos'wiecany twónezo's ci Stowackiego.
Growadzita go kol. Qajor z kel. X̄b.
Ustysselismy utwory:
"Jymn do Bogarodzicy"
Thatho cze nie"
"Thmer o zachodzie staíca"
"Testament mój"
"W Szwajcariu" (wyjetek)
"Maria Stmart" (wyjostek)
Kordian" (wyjostek)
"Ojciec zadzumionych (wyjstek)
"Balladyna" " wyjatek)
"Beniowski" (wyjetek)
"Anchelli" (wysotek)
"I nas ursekha poezja showackiego.
Cxcimy w nim wielkiego poetg, wielkiego celowieka.
$\xlongequal[\text { Eycie sxlcolne }]{\underline{\text { İe }}}$
17. IV. 1959r

Qrzez kilka ostatnich dni mielismy w szkole gosicia, na którego II
widok troche saybciej bily nasse uczniowstcie serchsxka. Gościem tym by tha p. Wizytatarka, ictóna przybyta do nas, by sprawdzić, czy nasza praca wydaje plony.

Okazalo sig, że plony su.
Wprawdzie nie tak dobre jak być powinny, ale ... mozee na praysstly rak legas lepsze. Moze nawet jesscize w tym ralcu sig poprawios?

Trzeba sie spieszyć z rugowaniem dwójeck z dziemnika, bo przeciez za rilica, može triltcanascie dni za rwiting kasstany. Hle kto chce, to srabi wssystko. Pamogos mu dobrechgci, koledzy i protesorowie.

Kultura i setuka
18. IV. $1959 r$.

W dzisiejszej filharmonii ushyszehismy sxereg utworów ojca massej Opery Narodowej Stanistawa Maniuszki Byvy nimi:

Kurkutra" Stharosc"

Kum i kuma " i inne
Procz tego stuchalismy utworow Henryka Bieniawskiego i Sxymanowrkiego. Wssystkie utwory wychomali artysici Krahowsicigj Filharmonii:

Zatia Pawlikowska
Jadwiga Kalinowska
Ibigniew Melanowski, nass starzy senajami.

Rocznice i obchody
29. TV. 1959 r

1 Maj !
Gdy wymówimy te stawa to stajos nam przed oczyma toki, parcryte swiezo, zielons trawke, hasy. z drzewami o delikatnych, modriutkich listeczkach, sady pelne kurtnogcych drsew, jakos odswigtnie czyste wice, domy, place, a sa nich hudzie, duzo hudxi, tlumy hudzi. A nad tiumami pawiewajo sstandary, brglcitnieje pogadne niebo i rzuca \& EOcistymi promieniami stónce. oto obraz pargodmego, pierwszo-majowego dmia. - wielkiego robotnicze-I
go swieta
My juž dzisiaj obchadzilismy to swig150.

Odiswigtmie ubrani sebratismy sig who. hn, gaxie adbyla sig 1-majawa akademia.

Otworzyt jis prof. Auszowski, letóry powitat gasci: preedstouvicieli naszego o. piekunczego zakiadu Browaru - Okacim, Qnzewodmiczocego Komitetu Radzicielskiego, orat p. Kellerowo. Jrastepprie prof. Suszowaski powitat grono profesorskie i motadziez.
9. Dyrektar wyghasit referat, w lctórym mówil o tchasie vabotniczej ijej prablemach poruszanych na Ljezdidie QZ9R, 0 jej radaniach $i$ osiggnigeiach.
$\omega$ csesisci artystyczney udxial wzigo chór stikalny spiewajes 4okoliczna'sciowe piesmi, zespót recytatorstci, zespoit taneczny, oraz p. Kellevaus, któna wygto sila pigkny wiersz.

Z ovaxji 1 maja profesorowie i nez. niowie wyróżniajocy sig dobro, postawg i duzo pracujgcy spatecznie otrzymali nagrody. Ponadto protesonowie otrayali wigzanki hwiatót. Tak obchodzilis'my surgto, stwigco.
me prees wiele marodóo iswiata. Snrieto potcojin i szckejscia, swigto pracy.

Pocznice i alochady

1. V. $1959 r$

Juz wosoraj wieczorem rynek naszego miasto tanat w jakiejs uroczystej, niecodziennej atmasterze.

Na phantach, na wysotcich, drewnianych shipach umocowrane byty tóznokolorowe thagi, olcma wystaw sklepowych udekorowane byty icwiatami i portretami. W okmach mieszkiań, lub strychón lapotaty ma wietrse bialo-czerwome sitandary.

Wrynicu staha wozoraj jeszcze pusta, are jux calkiem gatowa do 1-majowej nroczystasici trybuma.
Prsez ulice miasta przessedt niewielki pochód sktadajocy sif z har serek i harcerzy w szarych i zielonych mundurlaach.

Iwotywout on miesslcańców miasta ma akademig 1-majown is zapowiradat to wielkie hollowe swigto.

Dxisiaj powitat nas swiex̌y, majowy ramelc. Zebrationny sis preed budynkiem sxcalmym 0 gadzinie os mej. Go ustawieniu wyruszylismy ma tzw. "Sienmy Rymek".

Bylismy pordzieleni na szereg grup. Osolono maszerowata grupa sportow. ców, osolemo aktyw OCK, osobno cxlomiconie $\mathcal{H} M S$ i lzarcerstwa, asolono selecja botcserska i szermiercza. Na sorvar maszerowali miesorganizowani ma czele z marszaticiem kol. Baczynistim.

Na "Siennym Rynkcu" zebrali sig. wostyscy ncsestricy pachodn 1-majo. wego, a mianowicie: pracownicy polstozegól nych zaktadow, stkoty, harcerze, oras 2 orkiestry.

Na miejscu zbiórla rozpocsegto s'wigto 1 majowe, wyghoszono 3 olcolicznoisciowe referaty, a nastepmie wyrustono w $1-$ majo y m pochodsie. proez gtówne ulice mastre.

W aniu 1 Maja byla pigtena, sto. neczna pogoda.


Inne.
4.V. 1959 r

Odbyt sie dxisiaj apel, na ktorrym p. Dyrektar ostrzegal mlodsiez prsed grozocym jej niebezpieczenstwem. Jest to niebezpieczen stwo se strony niewypalów, których jestose wiele ong. duje sie w rósnych okolicach Parski. Zaczyma siesezon wyoxiectlcowy, zblizajo sies walcage. Mhadziez bgazie dużo podrózować. Trzeba dobrze wwozać by nie wpasí pod pocigg, poid samochód - to talcze wastne ostraetenie.

W gabimetach chemicxnych znajdujo sie swykle ro'zne swastancje trujace, wybuchajace $i$ inne. Ta lekcjach chemir robi sie nienaz b. niebexpieczne dośmiadcsenia. Trzeba dobrze uwatad - moze sig sdartyć jakis wypadek.

Bultura i setulca
4. V. 1959 v

Od 3 do 17. I. trwaja Dni os wiaty

Ksiosquici i Qrasy.
Rozpoczeiismy je dzis viroczystym po raniciem.

Prot: Gabian powiedsiata tcilka stów - ksigzce, czytelnictwie sxkahnym ibibliotekach

Ustyszelismy hilka utwanow w wy conamir mastych kolezanek ikolegors. Byty to:
Eprlog Gama Tadensta - kol. Orcaz Fragment $z$ "datarnika" - kool. Inglot
saczesicie" - kor. Knkietka
Ksigéka" - kol. Rabiasz
Wyja,tek z "Aowrotn posta" - kol Zawartka, kal. Wasmiowski

Chodsmy riecej do biblioteki, czytrajmy wiscej, lcochajmy icsiazzkg.

Kultura i sztrika
8. V. $1959 r$

Wrsyscy bardzo Inbimy stuchać wierszy galiozyńskiego. Ten porta umie przemówić tak do mlordziasy, jak i do starszych. Sisat pigtcmie i interesujeco

Devisiaj artys'ci Teatru Rapsodycznego powiedzieh nam kitke utworow tego nie zejescego juç poety. Nalezaly do mich Muchy jesiemne
Barwy navodowe
Mizzy na
Dhaczego ogónek nie śpiewa
Qommix studenta
Czerwona iskawiczka
Lacsarowany doroztcarz
Kultura i sturka

$$
\text { 9. V. } 1959 r
$$

Krabowska Filharmonia preybyta do mas dxisiaj \& musylce operows. Uslyszelishay arie i anety \& kilicu - oper bardzo popularnych wo Golsce. Artyisci spoticali sig jak surgicle \& enturzja styoznym prayjeciem.

Rocsmice i obchody

$$
11 \cdot \bar{v} \cdot 1959 \mathrm{v}
$$

I okansii Tygodnia Fiem Lachod.
mich na dxisiejssym apeh prof.dustowski wyglasil refenat siaznajamiajac nas disiejami tych siem od $\bar{x}$ w. do czasow obecnych.

Organizatorzy Tygodnia Ziem zachodnich preystah nam kolorowe kattici zaadresowane do Inamych mieszkajacych na Ziemiach Zachodnich osobisto'sic tctóre wyslalismy do nich preesylajas im pasdrowenia.

Rocznice i obchody.

$$
\text { 17. ㅍ. } 1959 \text { r }
$$

Jeszcye niedawno malo kto styszai o niechizej wiosce, do któng trudno byto dajiśc i dojechać. Teraz ta wioska anama jest w calym wajewództwie krekowstim ba, wo catej Tolsce. Inana jest przede wsiy'stcim ze wrpanialych wy robo'w ghinianych. Jej pigtcnie matawa. me thakony, dzbany, talerze, róznego rodzaju zabawki wysyla sig nawet ta grani ce bioska ta posiada lówniez stawny zespoit pieśsi i tañca, oraz Jzkotp 9 lastyczngl

Ta wioske - to dysa Góra. Dxisiaj abchodzano w niej dudowe swigto. grzybyly do niej hidowe zespoly piesni i tain ca I Laboroura, \#Breske, preybyt zespót gimnastyczny z Nowego socze, harcerze irespót taneczny dic. Ogóhn. Wrzerkn. Wyste. pytych zespoión oglogdato wich widzóro.

Inne
21. $\bar{V} \cdot 1959 r$
W. Ruakonie przy Geitrze im. Juliusza Showackiego zostaila utwarzona scena szicolna.
Ladaniem tej sceny jest polca. tame mladziesy utworow swingsanych * kierunkiem struchiów stanowigcych dopetrienie programón, oraz wychowanie nowej prublicsnasci teatralnej, a proes to padniesienie kultury spoleczeristwa.
w pierwszy preedstawienin scemy sxtcolnej we comedï Beaumar chaisa "Cyrulik semilski" mystoppili b. dolorry aktorsy, pigicme byty dekoracje i stroje.

Sathica byiva bardzo interesujgca, pelina nozuc, pornssata wiele pro.
blemón spotecznych, trystcata wesolaiscia, $i$ dowcipem.
No "Cyrulika sewilskim" nczestniczyti wsxyscy nozniawie naszej sxkoty.
gnsedstavienie cossysthim sig b: podobato.

Ěycie sxkolme
31. V. 1959r.

Juz od kilku tygadni prizygotowrjemy sig do obchodu swieta wakowskiego Lakiniady, letóre przypada na dzién 3.VI.

1 nassej sxtcole w czasie Zakiniady bgdziemy goscić nctniów z innych sekót nastego powiatu.

Odbedzie sig migdzyszlcolma zgadyjsgadula, w Actórej wexmie ndsial rówmiex nasza sekcola.

Dxisiaj odbyt sig pórfinat.
Jego nozestnicy odpowiachah logdź. ma pytania z portedmiotów himanistyoxnych, bodz' tex̆ na pytarnia z przed miotow iscistych.
wave.
Wszystlcie pytania byty bardzo tha-

Rooznice $i$ obchody

1. VI. 1959 r
$\omega$ dniu daisrejstym obchodsimy Dxieni Driecka. My sami ju'z trochs wyrostismy $\notin$ wieku dariecigcego $i$ nie isuigcimy tego dnia, ale mp. olla proedsakolakiow to wielkie iswieto.

Chas, im upreyjemmic dxien dxisiejszy, a zavazem zawiarsać I nimi wigit wystawilismy wo predstchom bajkes Andersena "Swiniopas" ${ }^{\circ}$

Insedsticolaki mocno nas olclaskiwali.

Inne
$5 . \overline{V_{1}} \cdot 1959^{\circ}$
Odwiedxili nas dxisiaj dwaj starsi panowie - dsiatacze i powstancy slos. cy I Opolszzyzny. Opowiedziel nam - oporze powstancon starkich w czasie wojny, OLvigzku 9ohakón w Niemczech, do litórego sami nalezeli.

## Potrzebne są internaty szkolne lakie jak w Brzesku


gitmoksstatcace nie poaiadarat internatów. Stwacka to duze
rzy $z$ porwodu pracy lub in-i nych carat ump ztowia ropsinenych przyeryn ne moga roz rzanie nabytych waidranaisi. toczyc opjekt nad drieckiem. Z jezyloonw obcych ob wiazko
 nci poza terenem Slyajua.
w patacu b wlatorciels browart okocimbliegn y miejscowotci Brzesko-Oknoim np miesci aif Lerum Oghnolvortakeyce $z$ internitem dia chloperow 1 driewezal, Pa lac otocrony jest olbrzymum partiem na terenie ktarego znajcala sie boiska pitiki non znej. lenrty tenlscrwe i biedhie Lokkouthotyeane.

Pociom solsoly date gwzroncje zapewnienia verniom zaposul wiedzy w zatoreste wymag nym oraz przez prat
boru nlemieck!, angielsta i treina.
Uemiowie pord opirlay profesorón udeta sle creato so te tru w Kralouwie oraz w 7 jesdzaja na wyciacrla do Wiellezld, Boebni, Zakopanego, Roswniez i ma mevecu w Brzeaku w iwieflicy eakolnej wystepuja czeato zespoly actystow warseawatich it krakow akich
Specjaina nole spetnia dru tyna harcersica rozwijajaca szeroka dajatulnose i urzatza jaca szereg wycieczek w okolicy. (Maz)

Spothami driaracey ipawstanicuror isesthia a opuliziny ruy

* unadriai; Liceun Ogómohortaicgecego o Brecikw w, dhim 5 cketwre 1959 r.
"F miandanime N walue s.ing rinsericóci mancy

7 wo.g by stusenosia


Na panigitag repisale tre;
wojuier Periwoda cypok, Niednaikourkiego i
Masi dassigjsi goiscie wpisali sig mam na pamiastke.

Zycie szkolne
6. VI. 1959r

Dais, jak co rokn mury naszej szkoly opriscilo wiehu mlodych haxi. Zegnalismy ich dzis jalco ma - II
stych starszych Nealegoon z letórymi priezyliómy wiele proyjemnych ismutnych chwil. Zegnail Lch p. Dyrek tor w imiemiu groma protesorstciego, zegnat ich kol. Baczyinski wimiemin wszystlach nozniów naszej sakoly.

Fyczyli im na nows drage žycia dužo szozgiscia, a droga ta nieraz bodsie bardzo trudna, bo ustama nie tylko platkami ios, lecz takte ich kolcemi.
$\omega$ imieniu absolwentón przemósit ral: Stawcytz.

- )asiteparie absolwenci otrzymali dyphomy, a ad madziezy na pamigt. ces male ksigzeczki i wigzanki kwis. tón.

Na zakonczenie chór sxtcolny odrspie wal tradycyjny. Gaudeamus.
$\qquad$
6. VI. 1959 F

W tym raku istnieje w massej szkohe selcja stermiereza. Jej cetonkowie ucrestriczyli drisiaj w wojewódrkich rewordach mistrzowaskich w Krako-
wie i Eajghi na nich. II miejsce we thorecie.

Stermierka wrbudza wielkie tainte resowanie w'ród miodziezy maszej szko by, stczegoblmie chiopcy zywo interesujes sue tos galesias sportn.

Kultura $i$ stutca
8. VI. 1959r.

Drisiaj odbyla sig ostatnia w tym roku stkolnym Filharmonia

Wypadatoby podsumowac korzyisci jakie nam daly preyjemne comie sigczne audycje:

Gozmalismy róznego rodzaju muzykes.
Uslyszelismy mase piosenek.
Mauczylibmy sis kochac muzyke.
Qrieztyismy wiele proyjemnych chwil
Lawsze \& niecierphiwoscios oozekiwatismy kałdej nowej audyyi.
Q. Dobrowolstci uregdxil dxisiaj males Igaduj-zgadule. Mczestniczyly w niej hal. Gargul Janina ( $\frac{x}{}$ a) i Kolaras Fnna (Xa)) Odpowiedzialy one na silka pytań z deledzing muzyki.

I magrade otrzymala kal. Gargul. 1 dxisiejszej audycji ustysselismy piosenki w wytconamiu pani Treny Chezaczel i pana Mariana Demara, oraz panio, Boženg Qietrzylsowske, grajoca na wiotanczeli.

Kat. Bogdani podzigtcowata artys tom w imieniu catej mbodxiexy za wrsystkie ich wystepy praszoc, byod. byuraty sie one równies w nastepmym rolcu.

Rocznice i abchody
$13 i 14 . \overline{V I}_{1} 1959 r$
Studenci majes swoje "Invenalia, dzieci te szkiò podstawourych obchodze, "Miedsymarodowy Dzien Dziecka", tylko "mlodzveæ se sethot isrednich dotychcsars nie miaha swojego iswigta.

Otó's, w tym rolcu postanowiono stwonzys' talcie iswigto Nazwano go "Takinada" i termin jego dechadu uyrzactono na 13 i $14 . \mathrm{VI}$.

Unas w stche do "Zakinady" paxygotoroywano sie juz od vilku ty-
godni. Kölko polonistyezne walo wyjestek "Balladyny" stowackiego, chórki sskalme - piosenki, harcerstiwo - stroje zakowskie. Arof. Luszowski urzo. dzit conkurs afissón relclamujecych "takinade", które rotwiessone na wysta" wach sklepowych zapraszaly miesxkaxców miasto na "igry zakowskie".

Wresscie nadestly alugo oczekiwane dmi 13 i 14. VI.
13. VI O godz. 18 na dziedzinicu pried budynkiem sticanym sebrata sie mio dxiez: Sskaly Rolniczej w Wojniczu, SetcoPy Ghastycznej w tysej górze, Technitum Ekonomicznego io Brzestu, onaz maszy szkah. Wieh chlopców i wiele dziewcuot byto poprzebienanych.

Qo olwarciu "Iakinady" preez p. Dyrektara i kol. Baczyniskiego uformowal sie pochód, lctiory przeszedt przez glóone ulice miasta i zatryymai sif na Siennym Rynku, gdzie ponownie otwarto "Jakinads" i zaprastano na nig miesthanicion miaste.

Nastepnie ten barwny pochód, w lctórym byin: ₹acy, mieszczki, Prabowie, Mntyyni, Gganki, wielkie damy i panowe jadgecy w dorazkach wrocit do stko:ty, gaxie odbyla sig, Egadny zgaduha" $\ddagger$ py-l.
taniami z prizedmiatów scislych i bumanistyoznych

Whonkursie humanistycznym przedstawiciele naszej szkaty zajehi migsce: kol. Bacsyniski - II
kol. Doda
kol. Doda - III
Wonkursie przedmiotion scistych kol. Corcyl zajal $\frac{1}{1}$ miejsce kol. Paschek-11 - II migisce.

Dn. 14. VI. Wistyscy biarecy udsiat w "Iahinādzie juzo gadz. 9 zebrali sies ma stadionie OKS w Brzesku, golzie odbyly sis sawody sporitowe.
Nierrety przerwal. je deszax.
Hle "Eakinada" trwata dalej. Od godz. 14 wo tridynicu nasxeg szkoty adbywaly sis wystepy zespotow artystycznyck.

Lespol mastej stacty zajel II miejsce. Lakinadg" zakonezyla zakowsta zabaura. zurcigzcy w Igeadrj-zgaduli, ucenio. wie posiadajacy najbardziej pomysto we stroje, onaz zespoty a najlepssym repertuarem otrxymaty cenne nagrody. "Eakinada" zdala egzamin.

Ïycie stcolne
20. VI. 1959 r.

I Ino'w - jak co rolcu stanglismy $u$ mety nowego etapu w nasxym xycin rockalnym.

Otryymamy dzisiaj plan naszej cRharocznej pracy - swiadectwo.

Otryymamy zarshitany chourniesigcitny wypoczy nek.

Lelaraliómy sie dzisiaj na urocizystos' zakońezenia ratcu sticalnego 1958/59.
9. Dyrektar w swoim przemáwieniu mówrl $o$ asiggnisciach. i brakach w cirgu tego noku. Z̄yczyt nam wesotych wakagi.
$\omega$ imieniu miodziezzy. premawial Grew. A. U. Kod Baczyriski.

Nastepmie chór sxcolny odspieewal "Gaudeamus " $i_{\text {" Gdybym to ja miate", a "zespót. }}^{\text {da }}$ dramatyczny wystawil dwie sceny z "Balladyny. Sceng mad Sopterm i sceng w chacie wdowy.

Ucıniowie produjocy wance otrymali magrady ksigzkowe.

Qo zakonicseniu akademii otrzymatis'my siviadectwa.

