Zycie sweolne

1. Ix. 1959 r

Jak sayblko prselecialy te wwa cudowerne miesiace wakcagi!!

Jerscize wozonaj, ty dzien termn rospatirsmy sis wo marsu, wedrowalismy prez góry, wygrewalismy sis ma cielornej, hetnig trawie.

Jestcie niedawno ebieralisimy mo vesie grayloy $i$ weseli, rozeirminni hukalismy na siebie.

Jessicze niedawno mastym zy. wiolem byla wada, stonice, has.

I deisiaj?
Deisiaj juzz atnajoujermy sie w murach maszej hostogng szkoly, auzekujac na hoxporzgcie nowego raku sekolnogo.

Lachimani patreymy praed siebie $i$ mystimy:

Co proyniesie narm ten nowy roik sakalny?
cxego wigcej: radasici, czy smuttoint?

Jrakie boglg masze moty?

- The styorico otrzossamy sig z zadumy. smiaio patrzymy w proysztasic. Lactyma sie akademia na otwancie noweigo rancu sakalnego.

I the uraczystaicio igeses sig dwie ineme uraraystosici:

20-ta rocz nuca mapache nitierowskie go ma Polsicg, oraz

15-ta loctrnica wysewovenia maszego invaju $\neq$ pard arcupajji niemiectciej. Stuchamy praemówienia p. DyrekTorre, wiersty iktóne mówig rasi kovedzy i piosemek iw wykernaniu shoricu.
Prreed nassymmi orsyma stajo strasthiwe abrazy wajny, poizniej wy twalernie i daien axisiejszy - dzien rospoczgcia mowego rotu szhainego. I chcielibyismy, aby tamte dni - dri wojny juse nigoly sie nie pawtorrzying, are aby zawsse byty takie dini jak dziern dzisigs.zy. Bysmy magii wesato spedzac wakaye $i$ beze preeszkód cho dzić do sxkaly - by ma isviecio zaw sze panowai poro'j.

Inme
10. $\sqrt{x} \cdot 1959 r$

Fykorłystrijoc hadma pagode rilua rlas sorgamizowato w ostatnich dmiach wycieczki w Pierni my, w Tatry, nad morze.

I' wyciecseer tych proynvieztiormy mac wražern, zdjge i trache wiedamaici o maszym vraju.

Cultura is szturca
14. $\overline{\text { Ix }} .1959 r$.
"Mrtas" contymunje swaje przyjarsdy w "tym vakcu sxhal nyom i whasnie w d niu dxisiejsxym miehismy pienoste andyys.

Jej termaterm bylo:
"Wescle" - stanistawa Wyspiariskie. go

Frtyisci teation krakow-skich pani Helema Janowerka, i pan Mie' ceyslaw górkiewics uygrasili wiele wyjotioow z tego wspaniatego dzieta
i sapormali mas z jego trescios.
Kultura i ssetrika
件. 位. 1959 r
Hrtyisci Fitharmonii Kuakowstiej proybyii dzis do nas \& muxykog kiasycinas. Ustyrischismy:

Haadzio na skrzypce y. S. Bacha $\frac{1}{1}$ agisic somaty $F$-moll Bethowena Tiesin Mieczyshawa Karhawicza - Gdybym sreborne piórka miaia".
latwór Delaiusiego (ma skrzypce) - Dzieor csyma 0 zielornych oczach"; oraz ballade "Dwaj gremadielzy".

Thune

$$
18 . \overline{1 x} .1959 r
$$

O wryciecztach pisatiom juz poproedmio, ale dopiero dzisiaj otrzymatanu kilka zdjgi zrobiouych wa iych wycieczerach Niestety- rie wszystfie blasy mialy ze soles, "fotografów" i mie woszysthie -utrove. limy wo tej "ksigdze panuigtek".



Mlasa x a urzodzila udana dhoudriowg nyycieczkes no Gieminy.


If to grupa saturnuowa $\mathrm{NCL}, \bar{x}, a$. glak widać, humoory dopisujis

Iycie sxhcolve.
23. $\bar{x} .1959 r$.
$\omega$ dmin drisiejszym odbylo sis sebramie sprawozdanwase ta nok siccalmy $1958 / 59$ paksesonve \& wybornami do monvej Rady Mesmioneskiej t hatialem a Irema Anolesonskiego, orraz przedstanai cieli possoozegómych ichas. Lebmamie popriedzila buvliwa agitacja.

Go odazytanin protorcotic es astastniego sebrania sprawozdawes-o-nybarcsego hol. Bacsyrísti odsastat sprawozdanie tocstue se frracy Rady Mcanionoskiej w rolan szkolmym 1958/59. Jab wymica\& tego sprawordamia rok teu Radia Nes. nionostca pryepracomata sumienmie.

Nastspmie cabyta sis dystcnsja mad sprawosdaniem, tetóna byla dosić Dzynvioma.

Go dysfusji wystichalióny sponewo. edanie Romisji Remizynuej. Hesohitarium motspryocej Radzie Nesmioworliej udziclano jedmogroónie.

Martsprie glos zabrata prof. Wawrytciewica oraz prof. TOonkiewros Yodzig |coneli omi ustopryecej Radsie Nossiono.
skiej, a szraegolnie Gospodymi kol. Boghomil i Marsatkows kol. Bacsynuokienmesa ich calonocams, onmiennos preces:

Daly ponotiono Komigjs thruto,cyjus i prayotspiono do neybarion.
Randydata, mi ma Gnzewodnicsocego deghi kel. Michater $\mathrm{Ve} \times 6$
Rellerman ve $\times a$
Scibar $\quad$ te $\times$ a
Gaschak tixa
Yospodymip roybievano sposiród koleianek

| Raepy | ird $\times a$ |
| :---: | :---: |
| mio | rl $\times a$ |
| maler | re $\times a$ |
| Szosepanche | re $\times 6$ |

Ta çlonicon Q. ue kandydomali koleday


Wo rayilan nyhoiso 9 ssewodriczgey m Q. u sastat hod. Michatik - 58 glosôw

Zastspars praew. hol. 'scibor - 42 glosy Gospodymio zastatha kol. Szzepamek 74 glosy Lasfiper goop zostatia kol. Rrepe - 21 glasín $C_{\text {clomkami } R \text {. U wostali kod. }}$

Kellerman
gasohor
Mis
Haber
Sohmidt dupe

Kalinowostra Tuglat
Maj
Byotriyniakie
Niniozezyk

Sycie nakolve
$25 . \bar{x} .1959 r$.
Dzisiay mestopito rekanstytwowamit sig monej Rady Masnioweskiej. Sekreterzem $9 . \cup$ zastatie rol. Matek Skarbmitiem R. U zostrat rol. Kellemman Nromicarkg zosteta rol. Wis Qnzew. selicje mawkowej kol. Scibor
Qrseno. sekgi spol- užyt. kol. Qa schek
aryew. Sekcj hig. - gosp. hol. Talinanasta
Qnzew. sekeji kult-oiw. Kol. Rrepa qrize w Rady Sraietticowej kol Krupstee.

Kulture $i$ satuka
25. 즈 $1959 r$.

Wieczorem no dmiu daisigizz ymu w Bibliotece Mowiatong w Buzesku oabyl? sis odiczyt prof. Stefaniskiego o Juliuszu Stowackim. Nozieli w nim nasiat cstorchowie Leopoln Recytatorolciego maखxej sakoly, intonzy recytonali wiersze Juliusza sto wackiego.

Qocanice i obchody
30. IX. 1959 r

Oabudowe Varozawy miszcsoncej praez barbalaynice hitleroworkiogo to waper niata kerta neazej historii navodonvej i wesaego pabriotyamu wo bogatym 15-to let minu dorroticu Golski dudorwej.

Ofiarnasté i wytrwalosic no odbuolowie i budowie aragiego Miasta jest dzielem catego spolecsenustwa, tetóre seczetgólmie wo woscómionve dni kaz̆dego rdeu zurace swe myjiti, swe uczucia w kierumicu mastej Stolicy.

Dais, wo astatrui daiení wrzésma, no ostatmi dzien Miesigce Oabndany Stolicy i Revajir tebrationny sig i my ma apehr, by uczcici nazze stohiç, by postruchaci o miej mierazy secytonalenych prses reopois he $\bar{x} a \quad i$ piosener sopiowemych prosez chórek vi XI $a$.

Bo wozyocy kochamy maste dive gie Niasto is dummi jestermy ie wzo. sho ono pray masaej bomocy.

Dorodme jest Warszawe maszych drii. Biale is cserwome petrmie w har. wach marodowych dripig z voszy zawie szomych ma latarmiach, Nwietmiki osolebiaje wielkie arterie jek barwme dywamy. To miasto zmusze nas do podiwhe. Tu niemu wyrywaje sis serca. Imis Warrzawy sostamie me zaw. sae syxomimem aucha ofiary, odwagi i miernoíci idealomoi.

Irme
$5 . \bar{x} .1959 \mathrm{r}$.
Dzis ma apehe gościlisimy Komen danta Gonviatowego Onganu Miligji Oby-


KS. "Ogniw" ${ }^{\text {" }}$ przy P.P.R.N. w Brzesku.
watelskiej. Iazruajomil one was $z$ celem i praces Milicji. Mómili $v$ trud mych latach powojerumch, o stogprivowym $\pm$ mnijozamin sig sig ihasici ayccymón chuliganiskich.

Graca Miligji jest bardzo cigżta i odpowiedzialma. Mlodziez powinua jej ulaัyc przez:
Paiezyte sachowywanie sie w miejocach joubliczmych
Lwracame nvagi zete sis zechownjocym Qowiadamienie M.O $O$ wotelkich wybonytach chuligariskich.
Grsestrxeganie priepisów ruchu drogo. wego.
Lapobieganie wybuchone pożatów.
Gowimmiormy szamorwac precawników M. O, bo oni walosg o zabeapieasemie spotoju $i$ bexpiecaenistwe obywateli.

Roctnice i obchody

$$
\text { f. } \bar{x} \cdot 1959 \mathrm{v}
$$

Drisiejsza wiecsornica sostata sorganisourena is okazji 42 Rorznicy Re-l
wohucji Gazdziernikowej.
G. Dyrektor krótkim prise mánie. niem rozporzol akaderuig. Nastspmie prof. Luszowsti proedstawit invätki sakic historycamy.

Daley ushyszetiony dwie pio. senki w wykomamin chór.
Byky to: "Taczeuke" i siowiki".
"Kal. Gajor recytrowaha wiersz Majakowskiego "Rewomije Gazdsiermikowa", a kol. Czarnecki wieroz Badaiskiej." Qazolziernic"

Ja zahoniczenie saspót Ichasy $\bar{x}_{a} i \bar{x}_{b}$ preedotawit wyjetci * komedii Gogäla "Rewizor."

Qocanice i obchody
12. $\bar{x} \cdot 1959 r$.

SY碞 zorganizowal dzioiaj apel I okazi 16-ty rocznicy bitwy pad denino. Referat -wyglosila kol. Riotrowoke.
Pronez tego ustyszeliomy hilke wierszy i piosenki soinierskue w wyicomanin chórkn Ji XIQ.

Kultura i setnka
16. $\bar{x} \cdot 1959 r$.

Dzisiejzza Filharmumia zazmajomithe was pakrótce of zyciem it 2 ozeregiem, intworów traech wielkich kompoaytorion poriskich: Chopina, Honiuszki i Wieniawokiego.

Choprin jak wien pioal gtow. mie intwory fortepiamawe.
Stwonzyt? wiele nowych form nuszyczmych. Wielki mptyje ma jego twórcsorie' wywienaly 3 csynumici:
muayira indowa porska mitasió
tesolcmate se krajem
Msthysechismy szeveg utwarow Chapine migolzy innymi:
Etivals c-moll (rewahcyjins) natc
2 piosenki: "Giooenkg litewokg" i
"Shivany chlopiec"
Mominoztso to twórca opery marodoney i steregu piesimi.
Ushystehiomy pieo'ni "Wionna" wo wykt.
Mari Kosterk, oraz aris pryzjena $\neq$ opery "This" me nayic. Wbignniewse Mel nowe-l
skiego.
Go calym cywilizowremym s'riecie muzyicg poiskog roastia wit Henryic Wiemiawski - sterzypek wirtuoz i icomposzytor.
h) wyicomaniu Whadystawa Latahy notysxehrimy Romano concertu $G-$ noll i kujawiak Wiemiawokiego. Leigniew Melanowoli wyicomal nuesurek Niemiawoskiego.

Ja bis Jibigriew Hehenowski ¥aspiewat wesokg piesni stanistawa Mo. minozki "Muru i kn na."

Iycie stcalue
17. $\bar{x} \cdot 1959 \mathrm{r}$.

Rade 'swietlicone sarganizonalia dario po pohndrui nieczarelc o Chiwech. Mstyssehismy dwie "Chinéstaie" pio. senti, hilka wesotych wiersery, oraz brahiziny nobiat we "Egadnj-2gachui" I megrodamir.

Irue
$20 . \bar{x} \cdot 1959 \mathrm{r}$.
$W$ dmin dxisiejszym tehasy dziesigte is jedymaote nujjechaly ma satuice stowackiego "Horsétyrisk.".

Sport
26. $\overline{\bar{x}}, 1959 \mathrm{r}$

Ha dzivigiszym apeln zaznajonvio no mas z nymilcienu noojewódakich zanodóne o srebrng muszing. Brat w mich
 pki a wasacj sabcoty.

Wo shlea rospath zéiskiego wchodzity kolezanki: Bogolani, Grungul Dopak Wozystrich zeopotow sentokich bylo 41 Lespot a maszej sakoly zajgt 16 -te migSce zyskujge 313 punkión.
shiad despoin rugstiego wchodzili rovedry: Mucia, Pascher, Musiall. Wsaysthich sespotion nugskich by lo 51 Fespot a ruaszej sakoly zajgt 30 -te reiejsce, syskujge 321 prunktion.

Indy widnalmie
tol. Bogdami zajgla 32 miejsce
sal. Grirgul
rol. Dopar
$-11-33-14$ -

- " - 89 - 11 -

Hol. Kncia Jajgt 66 miejsce
kol. Gaschek - 11 - 85 - 11 -
ral. Musiap - "- 108 -1" -

Kultura i satura
30. $\bar{x} .1859 v$.

Lespoit Dramatyosny me maszej
silrole survieumie praconat od poewattru rotru. Owocem toj procy sos whasinie dzisiaj wystawione weyjotlei * "Balladymy" Juhinsse stomackiego Priedstawienie ndalo sig zreahomicie dzigiki dabrej grze aktorów, ich pigirnym strojonu anaz dekoneyji proygotowanej przes pnof duszoneakie. go.

Thure
9. $\overline{x_{1}} .1959 r$

Drisiaj odbyle sis apol prseciwathohalany. 1 sitsadtiwar'ci alkahain nówit prof. Llorekiewicz.
Rol. Bystrayniski noygliodit wiersz preeciw. alkoholonoy.

YLutriva i satulea

$$
\text { 9. } \overline{x 1} \cdot 1959 \mathrm{r} .
$$

Tervatén disiejszej audyji
"Artosu" hytra Poeaja Poanala.
"Frtysci: Jam Hdamuski, Mana Smigto-- niowska i Krystynua Ostaszewska recytowah wiersze Meainuierse Guerwy-Tetwajeva, Jama Casporowicza, Stanistawa $N_{g}$ -olay- Vubinica.
Mudyyje jak awykle byta bardzo prayje muma.

Yrume.
14. X. 1959 r.

Lak szybto miijajs chwile jak sayblo nuja caces
Wielra prawda sawarta jest wo tych sho. wach poipularugj, sentyruentalrig piosemki. Moghi to stwierdzic masi dzisigjsi goscie - absolwenci $\geq 1938$ r.
Inajg jesscze prozed orzymua stwoich kolego w mitodych, petruych ȧycia, nerwy, a tenat - Lobewaboby sig po tak nieraieh hatach spotyicajo sis starsipenowi, starsse, polvazme panie, kto . rych darieci ss. jui tekie jakimi oni siebie parnigtaje.

Hhe styblro ot aossaje sig z zachemy, kitórg my nuotal" "Saudeanuiss" na. szego chóru ì irume seretyruentalne piosentiri z nómiecheu ra rustach oglodaja prayjening, pagodng sceng no chracie wodary of "Balkadyruy" simchaj's wosponumicu jeanego se sworich kolegór, a póżnigj udaje vis na "levcjs".

Vrocaystósec i rocereice
21．$\overline{\text { xI }} 1959 r$
Jak corousmie tak is dzisiaj obchodzilis． my iswigto marsxych nychomancion I oka－ zji tego invigta dxisiejsiy dzien＇́ loyt wol． ny od mawki．Zelorialismy sig tyilks me urocxysty apel．Gomgcynu，＂sto lat＂powita－ lismy maskych profesonion，wo dowod wdarges novier stchadnjec ma ich rgce serdecame izy－ ueniva，whasne utwory Kilku mesaniónu， towiaty，м⿰亻⿱亠䒑口阝 proyizecsernie，ze logdiveruy greeczriejoi is pilniejor．

Kultura i soturva
17．$\overline{x 11} \cdot 1959 x$
Mielionny daisiaj wa wysteppie filhar－ monii niezwyktych gosici．Byh ninui nsamionvie sxtaky godstanwonije．Artysci sceu knakomstrich preedstamili manm wyjetri I opery miectriego vanupozytora rienuiec． kiego vnuperainga pt．＂Jas i Matgorie．＂ Ocsywiscie zenóneno goscionu jak i gospo－ darkonu wystsp bakazo sig podaboll．

Thurve
2.1 .1960 r

Ferie zinuone powoli sblizajes sis su koniconwi yesscse vilke drui odpocsyn ru, a póz'ruej ma nowo prace Le shigt, z ferii posostanive tyeno woporumiervie. I to nie - jak zwyhie - ainiezonych whic, domóno, diseno, prygiod wa hodomiskach is gorach, decz wopomurienve utic porngtych blotenu, wsponunierie szavego, vie sinvonvego swiata.

Kulture istrike
$15.1 .1960 r$
Drisiaj praybyli do mas artyoci filhavmonuii Frakoovosking a progran meur ple. "Mioda Goloka"
Dowvedzichisny sig dueg o: Miecsysta, wie Kav. Vowican, Insegorsu Filelbergu, dudcuicize Rözycki u, onazo Kavolu Szymanonoskime Ustyszehivny 3 ntwiony 5 zyma nonoskiego:
Etiuds B-moll - wigk. Janvoz 2 atej
Giessí kurpioneshg - wayk.

1) Knakonviaka i measurke wyk. Janusis Io atej



Gomaito ustyszehioncy wastegpoujgce utwary:
"Smuitua jest dusare nuoga az do śnvievici" - Mieasyshema Karhonvica
"Mie place nadenunug" - Mieczystaiwa Karto. mivae", arez
Iro. amiol paniski bijg azwarky " tównies" "Hiecsyotheroe Karlaricea
I utworom dudonvira Risäycriego unthszení. my, arig spienacatci Kats z opery. Kasarnowa."

Lycie retolne.
16.I. 1960 r

Deisiaj odbythe sis tradycyina choince satrolva, ma któro praybyli profes soronvie i pred. stanviciele Konvitetu Rodzicielokiego, onez walwie otawilk vig motooisioz. Na progranic ar ty otycs my ztozyly sis: wositsp sxholnuego chorn, ketóng odisfiewat kalgody $i$ prededrawit wyjotek a ppery Stenvistarwe honiusaki "thrakny duór," wersota szoptce a äycia szicoly pray. golowana praez klass $X_{1}$ a wa sele zkol. laarweckim, onez trilke wievszy. We vassci ofiyolnej pozenuarwiat 9. Dy rertor, proecaitawiciel Kormitetw Rodzicielokiego gau Mhinek. i9rsew. Q. U. hol. Mich alek. Eomedto profe-
soromie. is drasy otraymati dwotone upo. ninuki od Rady ressnioustrig; a dobrzy nusmionvie od Komiletu Rodzicielskiego.

Go casici ofigialngej is artyotyosmej. praystgpiorno do wesonaj zabarwy proy díwiesrach orriectry obocinuotriej.

Inve
22. I. 60 r

II druin daisiejszyme praylrylta do mas chipa filruonoa z filnuanui: o gnezilvicy, - chorobach werwerycsmy ch io arkoholisme. Filrung te 2 pewonosicig sw duzzym stoprim praycsyruily sig do nsiwiadonvienve nilodziまy. 0 waznosicu szeseprień precinogruźlios. mych, 0 . sakodlinoósi alkoholu itp.

L̈ycie satcolme
30.1 .60 r
to toiezzacym roter satiolnyme vie. mal to drazidg sobots ongariisomvame so. porzez posxceególme klasy poryjemurve insietivie, wa ictónych noziva pognas wirs we gry torwavsyokie, pocsytać 102 waite


E okazia

$$
\begin{aligned}
& \text { Mourego } \\
& \text { Roku 1960 }
\end{aligned}
$$

przesylamy Wam serdeczne zuczenia wszelkiej pomysiności w życia osobistym oraz sukcesów w pracll zawodowej

Samorzad Roboiniczy i oyrekcja
Kopraint Wigla Eamiennego „SIERSZA" it Sterazy

Clip Cimfor trag 9.4 1250200 Qate3
casopisnua, potanicryć proy dx́wigheach farte. piarnu lub adapteru.

Lycie akolnue
6. $\overline{11}$. 1960 r
faks vronikarka zostatame zapronzono. ne zongarizorwans dziriaj przez vaoy $\bar{x}$ - -te Strudnoiovke. Cóz nuaru mapisać o thejtredycyjing zabawie - zdawaloby sig, ze wystarcsey to, co o choince, csy o zwyictlynu sztrolnyru miecsorku. The tak zalawaidoy sis temu, isto ringoly rie prezezyt tych mastrojoweych chwil, kweng too glorwie upar. aie iscroci sis wyraz- matwre - goly patrey sie jarcos inacsej rus zwyirle na rórmied. ruigte proygaz'rie twarse pmofeoorón i kolegów, gay myoili sis o miealhigo majocyom wastgpic rosoterniu, 0 tymu, ze jest sig juz prowie dojnzetynu calowiekiem
y we tej studruionce podobrve ryysili praewinging cis po ghowie riejednego abiturienta. Fle riech rikt ruie ruysili, ze wozyscy byhi pogrgzemi w ruevar chohijnych vozwazamiech: Irecioumie - buto dužo śniechu i adooici.

Urousyotosé otworsyi prot. Byotrsynuolzi witajgc 9. Dyrektone, pmaylaykych protesonónt
onaz nulodsiez i zy casc weodlej zabaury.
W inviemin muldodarieary powital wszyt. kich mistre cerecuoniii hol. Crormecki, ictóny prowadxit ussic artystycang. Na cosioc arty oty wasu 2losiyly sis: piosenuki chorve
popisy fartepianowe hol. Matylemoskiego zgaduj-zgadula onas carodziejoinie stucaki
9. Dyieltor syisye abiturentom, by wo vormplecie opotivali sis whrotce-we romersive.
Go preyjeciu ta,ivzono i wpisywano sig is parmigtrowe ra.ruecir.. hiecsón roplyrugi to proyjecurnie.

Kulture i satura
15.11. 1960r
"Frotos" preyblyt" do mas disiriaj zauoygje" wielkies podotiej pioarce Mani Dgieroru-okiej. Noahyozelivinuy szereg wyjetNón \& jey nitworiow, niigdzy innnymi to "Nocy i dhi."

Iycie sarolnoe
23. II. 60 r

Drisiaj jo 5-cin veicyach zebralionny sis ma apel pornvigcony ouvówienvir wy. miksine rauczaria za II drues.

Kulture $i$ satures
24.1. 60 r

Drisiaj zorgamizonany zootat nyjezzd rilicn ichas do teatru inu. Stowackiego is Kraikowie na konwedig Freary "Garu Jowialoki."

Kulturee $i$ satuke

$$
2.7 . \overline{11} 60 r
$$

Arctorzy Filharmomii preybyhi do mas deisiaj $~ m ~ m o n t a z e m ~ o p e r y, ~ C o m b a d ~$ Wallemrod" whadystawa Leléréskiego. Deisiejsty wystepp wa dhigo porostanie mame at parviga. Ne ikronuce proyponvimać go logedzie ponizsza dedyiceye.

Ima 27.1.60r. wepir sitedy P. Fiehnumsi suptevir opesoumtes- - Aoniad wallevier: $z$ atym-

 mancy tudu. Licemisi a Broskex Wloceny




Brierior Pawlus
Adan Salar
Nulture i satruke
6. II. $1960 r$.

Deisiaj odbyty sig powiatome eliminacje Comkursm Recytretorskiego, no wymikn którrych me eliminnage wojewódzkie z meszej sekorty wytypo. wami sostali: Nol. Mario Yumen (tl- Xa) $i$ irod. Jersy Csarnecki (

İycie sotrodme

$$
7 . \text { III. 1960r }
$$

Drisiaj zostai zorgamistomamy apel,

* okazji rocanicy ogtoszenie Jramifestir Comunistyczuégo.

Rocanice $i$ abchody
8. III. $1960 \%$

Dzisiejszy dzieni - to iswigto ko. biet. I drazji tego swigta, aby uczcić Grofesorti i inczemmice musice czgsić mastego zakhadm zorguanizomwathe uvociyy. sthe akcadernig. Otmorsyts js kerotkim pazeruónvieniem po. dyr. Surgut. Nastesp. mie promemariiat p. Intyruek - qutews. Kom. Rodz. is Marszalek - ird Miche. ter. Cagsic artystyezmes prowadzit ind. csarmechs:

Blokyty sig wa nig:
Referat rool. Rusiara "Kabiets ma preestwtemi dziejón"
Wiersat ikod. Baczyńsiciego myghoszamy preze antove.
Wiersz kol. Csarneckiego, któng powie. dsial kol. Bystreyniski, ovat nospamilaty koncert zycseńw, wo ictónym mazial weighi: kol dis - piosenki,
kol. Ctarmecki-piosenki, gitara, kok.
Motyleworki - fortepian. Grofesorkome wrg
czono wigzanki Naviatón.
Rultura i satrika
10. III. $60 r_{1}$

W dmin daisiejsaym oglodughismy sinietmy film produkgi czestaiej "Mo. valmosc pami Dulstieg.

Lycie sxirolme.
14. III. $60 r$

We setrote od kilkn tygodmi zor. gurnizonamo kursy: motorowy, ikurs scemografii i kurs mastymo pisme, ma intóre zapisato sig wiebe mutodois. क̀y. Kursy opthacrue cosesiciono praee mitodziez, exgsciono przeez panístwo smietmie praygotonvujes do preyszelego samedzielnego zycia ue spotecrerústwie.

Kulture $i$ satuke
16. TII. 1960r

Deis zorganizomane myjaxed
"kilkur Nchas do Kivakowe me "Medeg" - teatr Krameralmy i ma apers verdiego "Rigoivetto" - w teatwe im. Sto mackiego.

Cultura $i$ setunica
19. Tw. $1960 r_{1}$

Teresa Garbuliniska grata ma dzisiejstym wystefpie Fitharmomii steveg ntruroront Chaprina. Giosenki Chopina spienat Zbigriien Melamoneski. Miado. nuosci o Chopinie i jego nuнzyce po. dat manu jaik surglle p. Hajoht.

Rocznice $i$ obchody
21. II. $1960 r$

Dais' ne daieni inviernire p. dys.
Joizefe Gourguha cahe mbodsiez curez * wigzankami vwiatóno sichachala nu podaigkowania sa jego trudna prace w szkole i syexyte ми ma porsyssiolos' noszysticiego majivepszego.

Culture $i$ seturne
28. TI. 1960 K

W dmin disiejsoym odbyta sis andycja Estrady o Reymoncie. Nsilysxi. hismy myjetkn "Romuediantki" zie. mi Obiecrenc" is "Chiopona" io wylc. Mrystyny Ostassewstkiej is Manii smiestoohowsteriej.
kulture $i$ satuke
$\xlongequal{31.1160 r}$
Citonakonvie Koha Impreoowego mystawini dzis' Batladymu" dhe manczycieh $j$ parskiego priybyhych z calvego poniratre we icomferengis. arsedstanvienie bardzo sis podobabo.

Ľycie sehodme
6. TV. $1960 \%$

L orracoji Snvigthe Pracy setrota oxabonvigzala sie dojpronvedsice do poHregakn mase park. Kazada Nclasa atrzy.

Zwyciężyla mloa ież z Brzaska i Tarnuwa
W Bochn odloyly sief relonowe ellminacje ogcinopolskle! glimpiady szkolnyeh ilg quizowych. Weicli w nich isdzial przedsiawiciele ezterech powiaiow Trzy pierwime miejsca, gwaranludace udzlat w eilminacjach wojewddzicich zdo. byly: Liceum Ogolnolcsztaicace Breestro. Okoclm w rikiadzle Ewa Bogdani, J. Bacryáski I A. Kuslak, I Llenm OgoInoksitzleqce Tarrodw w skladtle A. Nlemevynikl, E. Tutaj I Z. Zaruw if III Liceum Ogólnoksztateqce Tarnow w vkla dzje J. Buchal, J. Chrzanowski I M. Kwapnietwsloi.
Eliminacje polaczane byly $z$ bogata Cestia exeradowo-artystycena w wykohniu bochenskich zespolow szkdz sred-
mate do inpregtriecia pewien odcincell parkn. Greca wore.

Inve
8. IV. 1960 r

Syhoike meste nasigita ndzial w akyi zalesianvia pod hastem, mition caten ma tysugchecie' Dziis whes'mie ekipa i maszej sakoly sadeila drewike

Kultura isxtura
9. $\sqrt{y} \cdot 1960 r$

Dris odbyle sig smietur andyyja Filharmorii "Muzyica romanty ezme"

Ľycie sxikolure
20. IV. $60 r$

Roxpoasety sig prace no ogródku sercolnnym. raesida ichase pod preenodmictnomem prof. Resdsieh pracuje we wheswej asiatce.

Rocarince $i$ orochody
22. TV. 1960 n

I akazji 90 roczmicy urodein Whodzimierza denima odbye sij dzisiaj urocizysty apel $*$ referatem kol. Mulare, ovaz \& 2 wierszemi hajaroneskiego "demin" "ctóre wy. glosity Noh. Bach $i$ Osika. Irosenki obrezujesce kulturg rasdzieches sipiew et mase sekodry chórek.

Rouznice i obchody
24. TV. 1960r

Na obchodzome dzis w Poraminie centralue urocsystosci $~$ ohazi 90 rocznicy urodzin denink. Szhothe massa whstaha graps mbodziežॅ.

Delegage ta, opprôes prayjem. mych veracean z samu uroczysto 's ir is \& podrózy proyrurozta deithe 2-djeć.


Unockystosai praed pannmikiem whodimierze Illicze denina w Gorominie


Nassee delegaya no drodze do Porosurne

Rocinice i abchody
29. IV. 1960 r

Dris po rekcjach odbyta sig w. maszej szkale uroczysta akade. mia pientszomajowa. fle uroczysto's. ii prasemóniemie wygtosit p. dyr. Gur. gut. Wiersse recytonali cetonatconie Coha Impresonego, piesini spiewal masze setcodmy cho'r. Akademiog tog uczcilismy ismietto Gracy

Roczmice $i$ obchody

1. $\bar{V} \cdot 1960 r$
'Sniegto Pracy to dzien, no kito'rym thinmy odsninistruie ubramych $\ln$. dzi moylegajes ma mbice miast porzy. brame zielenivg is cerrwomymi setamdarami, by ucxestmicsye wo wiecach i pochodach. Rónoniez massa saho. tha rusigita wazial so wiecu, a nasteprie w barwrym pochodzie pierw-ssomajonuym.


Gred Arybume maszerujg masi roy chomanacy


Proenuarsz noxemnie nassego zalita oln

Kultura i satruke
2. V. ${ }^{\text {V. }} 1960 r$

Tenuatem divisiejsty audyyir artosin bytha: diteratrura fanitastycsma. liesty sie ona ogrommym pomeodze. wiem misród mblodziery. I nieltaim zainteresonwarivem caytanyy zowsee utimory derma, ayy ponwesié İtiana. striego "Na srebrmym globie". Daris mstysszelismy noyjethi z utrworn Morsz. tyrie "Sasní 0 ievólenmie" z ponaiesci Trasrinistiego "Mirataja Dósmiad. cxyrústiego proypadki", orat i "Mie. widzialmych" Nisnniewshiego. Donvie. dziehsnuy sig, ze i Imus pisat utwory takie jak "Sew", "Newrócony", ketóve makeǎes do interatury frantestycenej Wyjethi ${ }^{2}$ tych ntruonow wyglosili dzisriaj: Jadwiga Rózycka i hrecizysham Górkiewicas - artysci scem kcrakonoskich

Inve

$$
\text { 8. V. } 1960 \mathrm{v}
$$

Dzis' odbyly sig Zawody samitarme,
w ittorych nazestricaythe druzyme Bronva. in Okocim, ovast druzyma dsienuczet ${ }_{2}$ khas $\bar{x}$-iych. Naoke dziewazgite zdobyly I miejoce

Rocznice i obchody
9. V. 1960r.

2 akaszi Dmi Osniaty Norigzki i Grasy odbyt sig azisiaj apel palo. caomy z mroctystoscio z okeazi Tygodmia Ziem Zachodrich.
Apel promeadsit sol. Doda. Mygtosit on refenat o Driach Osiwiaty Coigzki i 9resy. Dnugi refenat (o Rienuiach zachodrich) prizgotowat kol. Fyka Gomadto mistysachismy 2 viersze Koigztra (kol Monwicke) i "Mozara Geroma" (rol Marmol)

Kulture i satuke
13. $\bar{y} \cdot 60 \mathrm{r}$

Daisinaj cala szrrota ndata sig do teatrr Silomackiego, godxie me scemie sakarmej wystrawiomo. Sithotg žom"

Mahiere
Iycie sxikolme
16. $\bar{V} .1960 r$.

Dzisiaj Cólko Fizycewe zorgami $z 0$ walo apel wa temat: Techmike redziecta. Ciekany refenat myglosil ko 1. Kellerman.

Lycie szkolne
17. $\bar{y} \cdot 19600$

Co rotku mukry messej sekoly Orpuszcza wieh milodych indoi. Thas do pracy, wa strudia, godaie ozeke ich niejeden ważmy egza nim. Fle we pewno zadwago tak mie prreezymajo jak teme pienoszy - egaramin wuaturalmy, ictóng othit. re vam drogs do jorzysetosic. Dais nalasmie presesto caterdeiestu jedemasto-Elasistóno praezyywe ter decydujgcy moment rozpoczpcia egze"riinur matwvalruego. Telszysey zyosymy
im poreodzemia.
Iname
19. $\bar{V} .1960 r$.

Dris I ponwodu komferenoji lekcye sig mie odbyty Nosyscy uctemiomie pod opiets lodzicóne udrali sig do róxuorodmych prac spotecznych jek: ocдyszcaanie parku i innych zielerí cóno, wkthadamie cegty itd.
Go ruykomenuu proydzielonych prac wrozyscy ucsestricsyin w barwnym pamonemicsonym filmuie "Tahiti"

Rocrnice i obchody.
23. $\bar{v}$ 1960.
w 15 rocarnice myzwodenio, Liem Zachodmich Noto Mrajoznawcose 20 rgami zowalo dzis po lekyach porancek.
Referaty wyghosili kodedxy Kellerman
$i$ Tyika, Ntónzy przygotowali vówniez Komkurs riedzy 0 Lierviach Zachodrich.
No komkursie zwycigzyt kol. Gaschek II mijejsce zajgi trol. Fniohaleh. Pomadtoll
sliuchalismy prosenck ippie wanych presez hal. Lisa i prises chórek ich. $K_{a}$

Qocanice i obchody
13. VI. 1960 r

Qoniewaz tanutegoroazne swis. to Masmionoskie - Lakimada snietmie sie udato, toted i tego rokn zorge. mizonvano takie obehody. Tegonarzne, સેakinade atworeyl barnuny pochód, wo którysin mie brakio dawmych za. Noow, cyganck, strojnych pain średmionvecanych is uczniow poprozebie. ramych no stroje regionalme. Tochód. pronoadzit henoid gloszacy lozpoczs. cie Lakinady (kol. gascheh). Gochód po przemarszu przeo nivesto ndat sig ma stadion, gdzie odbyly sie zawody sportonwe i konekurs wa wajorgimalmiejsey strój

Quctinice i obchody
14. VII 60 v

Dris obchodarge to dalsaym
ciggu Żakinade, zorganizowano śnietlit es, poligazom@ ze zgaduj-zgradulo. Zgad. mij Žaku".

Fycie sakarme
15. Vi. 1960 r

Greseszto 40 milodych midzi opusici dais unvry nastej szkaty, by wejosc no otrwierajeces sis na ich preyjecie bnarne. tajemmiczaj preysztosici.
Zegmalismy ich ae wosrwszeniom, zycroge ma momes droge naseystikiego najivepstego. Najpierw pozegrwat ich Norotkum poservóvieniem p. ayr. Iurgut, masteprie proenuanviati proedstanw- . viele R.u (kol. Michatek is kol. Wio) no inviemin absoinoentóno sxicatg, profesorón it mas pocéegmat icol. Becxyniski the krothiciej azgsci aitystycomej wystggil nast chor, ("Gaudeamins", Labruntur dies keti") onaz kol. Ciosiniske (wiersz Streffer "Grosioa o sirrzydtra")

Ka prosibs catej milodziezz po rez ostatin no Aur szkole zaspiénali mam masi dotychesersowi solisci rool. Sargul ("Yozegmania") i $\operatorname{Kai} \operatorname{dis}($. Mall
(ramis brom")
Iycue sakolme
22. $\overline{V I} .60 r$

Dzis, no prsedostatrin dsrien roiven sakoimego priyssedt do mes porucamit Marymarti Mojemmej b. Raźmiercasak.
a oto co manu nówil (w striócie) Od pocegttru ponestania ganist nwe Podstiego Baityiv odgrywal ogrom mas rols. Lystral na amaczenin juz sa Jniessiva I i Bolestarwa Clno. lorego.

Nasceym preodikom wystercoyly
Syley stave i cuchnosce
Hy po s'mieze proych odsimng
to oceanie trystrajesce
Oto co ruónvi jówcaesma piosenke. Boresname croysuomsty docenit waöncosi Baitytur i porsy poodziate golski mis. dxy symón nocielit go do drielmicy centralmoj. Nastepani lvólomie tez doceniali Nwostis nuorse. Miato ono vielkie znacsenie za Zygnimntón, liza Batorego. Dia podmiesrievia florty
poistriej duẽo zrobil whadystam IV Upodek floty przyozymit sig do upadkn Golski.

Bogate $S Q$ tradyyje floty poiokiej m 1463 V . stoczomo bitnwe pod zahewem Snviezym z flotg Kistẏ̈zakorw znactmie parzewyousoajecg liczebriie podsico.
$1606 r$ - bitrwa wa then ze Swwedami 1626 r mysmotemie Tucka
1627 Fr bitiva pod Oliwe se szmede. mi - majnuspaniabsxy preyictad nusstua, odwegi, bomaterstive Gararion

To otreymamiu riepodlegtosci w 1918 $r_{1}$ otrwymalisimy mualy skrawek nyloveesai ( 74 knm) z anvoma rybacriini bortami thevem i Gruckiem Wkrótce rozponzegto lowdows Gdyni - stoLicy floty porskiej.
Olcies wigdrymojemray noǒne podzietic ma dwe pododrresy.
1918-1926 - ponstanie footythi miodtanej i pilskiej, tworzervie floty, któma mogla. by zabezpiecsocí bezpieccienstine
po 1926 v . lozjoczeto trworeemie maiyner. ki z dužych oikretion.
wo 1939r. sytwacje wa nyovzeezu byta zta. Byto marto sporzetu, alo wy orevze
dilugo sig ioromito.
Dhugo bromit sis Thel, Weoterplatte, ruspa Olvigymustre, Golymia
Lib. aie taialo-cserwarwa bamdere ponvie. mata me swirecie prizez caty akres woging.
not 1945 r .40 polskich okrgtón wajenmen 48 tramsportow cón odohamo adminalicji bnytyjskieg.

Qo roojnive lozporagivisony loudaws floty od roodstaw.
No 1944 r . porisstal piernoszy satalion Moorsti- zavgzen floty podokiej w 1946r. - 26. IV otroymahismy 23 jedmostri nojemme od ISRR.
Otrymahismy nómaies theary sercole. mionve.
wirvótce narócily wasze ofrrety z zagre. micy - ogolacome te masay thiciego.
9. Kezmierceak odponviedziat wa seereg pytańw sadanych proez ruto. dsiez.
Le proybycie podisiginowalismy mи Nowiatarun.

Žycie sekolme
23. VI. 1960r.

I oto ervion stanglisiny u mely jednego jeszuze elapu w waszym ey. vin seiconnym. Arxyszlismy dzis poeseg. mac ma 2 miesrigce steve nury mespej savoly, profesorón i kovegons. Sthchahismy calorocemego sperrawoedamia * ziycie sekoly nuyghoronego prez p. dyr. Iurgule, shuchalismy preenuónvieni preeno. Kom. Pode. p. Moynika, onez proeso. R. K. Nol. Michat've. Mièn \& was otrymuato magrodysa solidus prace. Najleprazym Mozmiem maszaj szkoAy drasat sig Nod. Kellerman (सáa) II rinej. sce pod mazles deru rauki a fafgta kol, kukielka (Ea)M(asi sportowcy otrzynuadi szereg dyplomóne i nagióa 2 a osiggriegcie me sporcie. Ne cessci artystyeeng mystgpit chór ("Saudeanuus", "Manze sxkrane" "Mrie zegmam was"), oras kol. Rabiesz i Nol. Of az, ktore nuyglority wiersze.

Ie scmiadectmarmin as isku rozeszili-
my sis do domiorw, by odpocsymać praee 2 letrie ruiesigce. By korzystać z pigismej pogody is wrazystrich daróm
lata

