# Liceum Ogólnoksztatcace w Brzesku 

## KRONIKA 5ZKOLNA

Rok szkolny 1962/63


## histornil

## maszeqo milasta

 Briesko kaleiny do boundro stanych asad ua selaku drogowyur i haudlowyue \& Jrakowa do Biecsa i dwowa 2 odoatecrieniami ua slaki wegierskie. Pocreqthowo osada uasita narur Briestek, leviata bowieu ua lorregu reeki Uszuicy. Brrerek, poukethowo sotectwo, awansowat do raugi wiasterka. Od $\overline{X V} \mid 11$. wíwrions i pisano Brzesko Pogoine.
|t 1344r. Thaniviert Wielki madat spythowi \% Mebrety-
 Dobra te byly ulasuósciq bpytkoór do r. 15 11, kiedy to Yare spytch speredaje je Sawtour CKerbemue.

Ia panowavia Jagiellowor, soteresie scerrcuia sir reformagi Brzerko byto dosc' silnyue oisrodkieue arianinume. Masciò parafiatuy pool rezwavieu sio. Yakuba sybudonany is $1487 \pi$ byt pousqtkowo ariauiskive aratorium.

Ia sasow Brsesko waleriy do dóbr knolewskich, wastepuie pertechodri ua whasuasć Drohojewskiego, a poteme Sumierieckier go. So rosbiorach dostaje sig pod rabo'r austriacki. Rreqd Austrii upprowadca jezyle wieviecki do srkót is sedownictura. Dobra brseskie sprredaje Ossoliz'skiue. I owaseme prtechodre or reqce hrr Fieleískiego. Brreesko jest whedy wiastem poariatosryue, liciy 2867 uisskharion, truduigeych sies prkewavirie nolnictwan, po orpici takie prrenystem, kosybearstwem, gormear stweue i haudleme. Do Brreska zaglqdaja aigherce asobistos'ci ourccesuy Austrii, jak Kanol Sudwik, brat Trauciscka Yöepa i arayksiqig Tuddp. Nr. 1890~. Brresko rostaje prawie catkowicie zuioxckoue paser poiar. Mr. 1904 pouowry poiar uouriedrit drewriave jesuce uiasto. Breesko odbedowato sirs, juie jeduak is stavie uneroncunyu.



Drisicjsze Mrzesko ramiesckuye okato 6 tys. viestheaic coir.
 sarsko-Stodowrince, wave w catyur keraju e doskonatego piura. Niedtugo prestauq byc' jedyuyue rakltadem, jui bowiem roxpocret to budoere fabryki opakowaii Batrauych. It Brsesku doskouale nowijajig? siq: PSS, PIGS ores Spàtdrielevia Ognoduicka, hto've perowadreq orywiouq driaf'aluasi' ito vie tyltes houdlong, ate ronrniei kulturalug.
 wriei ua swgig s'wrictliç, ketóna odgnyara duiq role, taue bowiene odbywajo sie usxystkie prredstawienia teatralue. Sale kiva "Battyk" viedawno gruntowrie oduocuiono i zaopatriono ar suroki ekerau. IV ostatwich latach rbudowano Dau Nfaucryciela, kto'ny jest siedriber Bowiatowego Laregda Z.N.P. i Ogmiska Muncyeruego.


IN partu okwciusteim suajduje sie, patac dauruego wta'raiciela browaru, Go"tra, ir ketóngue uiesic sie diceume Ogo'luakestat cace orar Techuihume Ehonouicsue.

Prexyclia Souratowy i Miejskiej Rady Sarodowej buduja, osiedle blako'w unieskaluych, realizujge plau rorbudoary wiasta. Mieszkancy Brserka otrcymali dripki temu duro koufortourych mieszkau'. Oproicr tego buduje sir osiedle dominów jeduarodrimueh Inteprowadrono rówuiei garyfikage wiasta.

Nlatomiast ulice Brieska wa skeryirowavin cieskq sie n rebrawi" "M nocy jarrenionym osarietlenieue; sklepy otrrymaty nowovesue wuetrra, a viehtóre kavieuice s'uriery tyuk. Jeduyue itowan Brzesko x kaxidym duien stoje sir pickniejsxe i bogatsce.

# Historia powstamia gimnazjum w Brzesku 

Hyil satoimia ineduig sutcoty wa termuic Mmeska ad dawha unstowata unieschaviców. Iontata enealirowana dopiero $\omega$ w. 1910.

Mrresko majdowato sis pod raboreme auntriachive. Utwormenie

 unauowricie: Yau Söte, dr. Jau Breskei, Soja bumuintre miarta, Yau Stee soluite a Sorenowca, Yurree sedria migiski, Sudale traak urreduite. Wo c. 1910 wa radric Riyishicy powrigli uchwath utwarrevia givnaryiume. Wh tym erasic yau Soter uderiat do two. Koto Solskiego pryy partownencic austriackive. Sonuscyt sprower ratioienia gimearjum wo Ministentaie oscriaty wh liriduie. W'tadxe odtoriyty ralorienie wa teruin pózuigisry.

Nomitct pod prowodvictiven Jawa So'trea vatoinyt wr c. 19.10 pienweso klase gimuaryalue, angaxiyige dwich manerycich: St. Mixerskiego i Java sryencryka. Do stroty rapisato sie 30 uckrioiv, mianowhice: P. Biemat, \&.Cnerwiex, y. Frouse, Slassuer, Joumer, \&eib, 9. Mlephde,
 Howrykea, K. Westak, wt. Wroua, $y$. Zurte, Iachaveewrevi, 亡a mechi. Saniestorei' wa klaoq i pohoj naurieycielski udnilita Rada liegisha whedyuker magistratu. Nouka byta ptatua, karidy urum' upplacat' to kemace


Wo cennece 1911ه. Kuratoniume sholue dehnetere ustalito chavaleter prowny $i$ warwę sckeoty, htóno bremiala: Prywatue Simuaryium Jllasyouce inc. Yawa So'tra wo Borresku. Dyrehtoreue rastaje Thiess St.,
 via 1911r. prublywa kolyino po jeduy hlasie.

Sdy os sierpuice 1914 r . myluchta I wojua siviatowa wstysy waveryaiele sostali powotavi pod broie, wobec exego preer math szeoluy 1914/15 wawhi wie bylo. We wrecomin 1915r. wauka moxporryua siq wa nowo. Do Breshe preychodxi \%t. Missona, jako dyrebtor ginuarjume, a wras 2 wime rancryciele: A. Banouishi, y. stojak, 1. Mrath, A. Myspiaiskei, \&. Wicher, M. Lajqukhoushi, st. Stefaingi.
$W^{N}$ r. 1915/16 utwarrono klasy kombinowave, arieby umpeltuice' preenwaue wauker. H jedeyme colke prrentabiano durie klary.

Lै maju 1918 r . odbyta sies pienwsta matura, do stóng pryystgpito saledurie 3 urriióv. I porostatych jedui odpadli, isui rastali pawoLauc do wojsha, jaho starsue rovruiki.

## Codzuenne zajecua szkolne






Setcya geografiii ap prof. Sakjers.







Klasa. $r$ crasie 2ajic techuisugh


Ie spacery brregieue worra,
Te uyaiecrki $\omega$ sing dal,
Goíry, lasy, Kqhi, xboia -
Wakaryjuy biogi exas.
To uajueduizjste suriecie,
Sojpiestuiejore procie Io makacje, to makaye sq.
liysokie göry, viebieskie marke, vielones lary i Hote stouice to tylles witte makacyjue sspomeviruia. Musiney capounici jui - mpoosyulee, xabowach i bertrostech dwiach. Prred wavicodrienny trued. Stoincy ar ablicke meveywistosici. Prred mavi nonn droga, po htóry unsicky ióc mytrwale, vie stawac i wie ebacrać, by osiqgugé al.
stajeny u progu mowego ratue oxkaluego 1962/63. Nracilis'-
 wrovié'. Druoorete - roxporxyuajig ries leheje.

Piernesse churile spprobsilisivy worcyscy mareu. Paue dyreltor powitat was w rouryen eoten sicholuyue $i$ iyaryt, by preyuiost on nave pisture owace marry pracy, durio socoressia i radosie.

Nysthchalistuy priewówicuia miluistina oiwiaty liactawa Tulodrieckiego, letóny wówit:
"... Ne usxysthich wascych arysithach, is pakonywamie truduosic, Edobywanice wiedry i wuiyiztwasici, ndmaianiue sir do procy spotterney, wajlepssyue warnyue prayjacielene i doradea, jest i bedrie waucrycicl. Tharystogie urice is catty petiii $\tau$ jego wiedry ido-

- suriaderevia, ntuch ajuie jego rad is uskarwiele; sworiu eachowaнин i pastawor dowajie wyrar wdriecrusisci i sracurku dla jego truduy i odporiedxialny pracy.

Iyore waue $\omega$ duie roxpoexrecia rothe botholuego jate majtepstych wyuitoì $\omega$ rauce, durio radasci i radourdevia or riycire."

Lo crepici artystyoney urystuchalisiny sprawoxdan' z obowón wakacyjuych enar recytayir "Ody do ut odosici" A. Mictrieuricra. Roxesclisiny sir do telas va lekeje - va pieruruq lehege w tyu no, wyue roku neckoluyus.

Drisiaj odbyty sie tawody strxeleckie ua surueple powiatourym orgauinowave preer \& PI'. L' sawodach tych urcieli tateic udriat wowiourie z rasxy vochoty, ot neyunjze doscं dobre aryuiti.

I driewergt Jararkele ravia rajeta I riejice.
I chlopeciar Itreystrowsti wojeich najgt II uiejoce.

Wr ruviofthe e Jysig̨lecieue Paístura Polskiego us catyun kinajiu corockuie angauizowave log spantakiady spantove.

W' dwiach ad 16-1t corvisivia odbyta sir spartakiada Sowiatowa
 brkerkiego orar podstawoure e Brueska i oholic.
spartakiade otwankyt dynehtor $\$ .0$ क Breeskee eugr. L. Stameyk. Mourt o soli, jakeq adgrywa mpant dla ortowieka; vachecat, aby kaooduicy aubituie valonyli o tytyt' mistinka i wrynsthine iyonyt' wajcia I-ych wigisc.

Rizus, is strona ongauiracyjua byta preygatonava va +5 , to pogo-

- da vie dopisyusata (-2), co ruacruie utriuduito walleg rawodvition, posito huvar uridrosu, a sutarcesa sidrian.
19.1x.1962r

Po rar pierussy w tyue roku citalisiuy u siebre antystow Yhrakowbkiej Silhanmouir Narodowy. He tyeu noku tateie beclac pryjeridioic i uadawać so uriesig̨ andyje unveyoure. Sosci io ivievin watej ulbdriery powital kuriatavi prowodvickqcy R.ll. Led. Petalas.

Prograve ty pierwscy audyji podabat sir orystrive i bytixywo oklaskiwany.

L okarji truavia Testrivalu Tiluiór Polshich objine: lisiny filme "Drugi prueg" reiyserir Ibrguiewa Kuruviérskiego. Filue ukaruye palrkich dxiataery kowmuistycurych ; oparty vostat' wa fraguertach nowel stavistawa Mygodichiego.

Na pylusether Pawta Lasouia - bchatera "Dnugriego brregeu" xtoryty sis da'siaderevia i praerycia urilu driataery JCP.S. Aleya tocky sie w Jagtebiu w latach 1936-42, a wiec or oknesie, hiedy wa koumvistów sypaty sir cielaletrie wyroki, kiedy oducaurawo sue praw ariéruiów polityeruych, a poligja rurcala sis wad viwi berkartic. Pawet Lasoú shearany rostat na osiene lat wigriesia. Do wryssthich cigikich prxeryé prrytqeryto sie jestcke uskajqce podynnevie, ie woypalt go vajlepory prayjaciel-stefan.

Lisjbuch wojuy aturiera prued Pauklau bramy wieqievia. Whraca ra Slorde, by zackoci walker ar hauspiragi. Juce w pienoskych godxiwach pobytu as rodxilungue wiescie jest swiadkieue aresctowavia whochauy drieuoryuy. It tyu nareme porary whkaruiq ma to, ie anydat jor Niencom wolasuie stefaue. Dopiero ar ostatricj, dromatyonucy


Drisiaj odbyto sir rebravie sprawordawern-wyborene Mady Morviousticy ra rote 1961/62. Na rebravin byli decui p. Dyrektor, Irawo Irofersorshie i preedstawiciele uttodxiesiy.

Lebramie ragait prrewodviexgey R. Il., Rol. B. Petalas. Do prerydizum popmosit p. Dynehtara, gnow Profesonokie anar prewo
-dvicracego wbravia, Kol. Haximierka Putho. So panotaviv preew. zebravia odexytavo protoho't s popresoduiego rebravia orave sperawozdavie \& pracy Mady Menviowskigj na rok sckoluy 1961/62. Thad sprawoxdavieue uywiqkata sir oiyciona dyskurja. To podionmoranin dyskurgi prkee p. Dynektora kel. Lofia Maj i kol. Solestaw Ittalas padkizhowali opichunce R.ll. p. prof. Wawrykieurick sa coskarowthi i pounc w cisikicj pracy. Atany il.ll. udrielano jeduogto'suie absolutorium.

Wyboir nowy M.ll. rostat popercedrany wyorem Howizji Steretacyjucy, wh mhiad stary wescli: Yoxup Marowiec, Sraviyua Nowalany, Maria Jarosucte, Eua Lora, Mirystyua Migoí, Jovacy Tubala, N. Mohosika, M. Ciecima.

Maudydatani ua prxewoduiexocego R.ll. byli: Audaxy Baexyistei ( $X_{0}$ ), Staristaw Surlihowshi ( $x_{c}$ ), Iguacy Iungul ( $\left.\overline{x_{c}}\right)$, Stavistaw Pabiau ( $x_{c}$ ) i na vartefece przuroduierqago holeianki: Barbana Bieruat $\left(x_{a}\right)$, Alehsaudra Hajdo $\left(x_{a}\right)$, Cecylia Maciás ( $x_{b}$ ), Maria Paly ( $x_{c}$ ).

Odbylo sir gtasonavie, s syuilen letórego prewodvieracyue R.U. costait kol. A. Bacryúski, wastepecq ked. M. Palyj.

Na critoutiór varreqdu zostali wyharani: A. Srabouski, A. Srabania, It. Migoui, A. Mubala, T. Jomaoket, BI Prxybyto, A. Maj.

If invieuire vieabecuego p. Dyr. arar Srova Proof. i sworill
 uomy R.M. podxighowat sa kaufanie i prosit o pomoc os sury pracy. M iviemin ustqpajgeego samarkgdu kol. W. Maj i kel. B. Petalas voiyli gratulacje mony R. R.
Une tyue rebrawie kahovickono.
$3 . \times .1962 r$.
 to ukoustytuowavie sir zarkoqdu. Storanavie wytyponato wastgpeyjeoy skliad rameqdu R. U.-

> skarbuik - ked. Iquacy Sumgul
> selknetart - kol. Teresa Sowarcek
> krowikart - ked. Aleksoudra Hajdo
prear. selegir kulturaluo-os'wiatony' - hed. Barbara Bieruat prear. sekegin raukoary - kol. stanistou Burliteousthi pmes. sekyi npoterno-miyteckuy-kol. Stanistarr Pabiau preen. netegi gaspodaraso-higienioney-thel. Cecylia Racias' redartor garetch - Kol. Iquacy Kubala Do Komisji Rewiryjuy powotano kol. Audreja Inabanskiego i kel. Thystyuer Migoú.
$6 . x .1962 r$
Celem aniowievia wyuitions mpantowych varry secholy wa I Mojewódrkiej spontakiadrie ar Torrnowie odbyt' sir apel, letoing noxpougt ked. Bolestaw Ietalas. Insedstauit se uitodrieriy xgromadxouy ua halle trunat apele i pqprosit o wrorowe kachowavie sier poderar jego trwavia.

Tastepquie prof. Ogiela perredstanit p. Marstaja, preerroduierocego Posiatenrego Odokiath Mowisji Mncewievia Jhltury आixyoury;
 wa spartakiadxie or Jaruowie. Nolvichi ani do jeduy druxiyny reprerentryzcy powiat bruestic. spartococy uaskego pouriatu brali rokial is wastepyizcych dyscyplivach: lehka at letyka, pitha reacwa i kolanstwo. Irsous drwiyyy stanowili nervianie dicenue Ogolvolesitaticquego is Breeshue.

Nojnipteszy sukees odviésli pitleance mercui, idobynajqe is tumnigiu
 woma, Ittora ubieglego rake sdobyta tytut uistrra Iolokei.

IS kolansturie wassa dinviyua sylasarata sies is unatónce. Nojusvigjvie sulecery odviosta drvisyua lehelooatletyorua. Soryeryuy valery suleacं is tyue, ie ar vasry reprerentagi byli saui juviorry, watowiast or iumych stantomali seviorcy, surietrie preygotomaxi is plubach lekhoatletyoruych, litorych jest criele s iuuych powiatach, a us noryyu vie wa xaduego.

Ogolteu calta reprerentacia myradta do'si dobrre, xajmeyje 13-te virisce wa 19 startrygcych druicju. Iolawataby mie, ie vie jest to sbyt mysoka lokata, biarge jeduak pad vurage itosic velubór vuajdujocych sif is waskyue pociecie, jego upareuuystourievie i rouroj kulturaluy, wie jest take vile. Nie woievy prrecieic nówać sieq \& takimi pouratami, jole farworstei, warasǫdecki vey chrzanowshi. Powisw maystho watertisimy nif ar enotónce. Heyodealisuny 210 puuletoir, a drwisya legdgca carare ca wavi 130. Yest to inige bandro dwia rócuica. Jeduak proy inteusynrey pracy woxua or roku varsteppuyu urysheac' jescore lepsice myuitri.

So tych storach p. Mastay arjeryt' srebme uredale kawoduikoue
 Lisoni $\left(x_{c}\right)$, Thrwyúskieum $(x b)$, voskomi $\left(\mid x_{c}\right)$ i Maice ( $\mid x_{b}$ ) Nostepuie mystoppit prof. Ogiela. Poinfarvonat sutodrieri o ryreroutonowire hali rpartong O.K.S. Prosit uoxviór o rapisynavie tris do ho'kele partonych, htóre panstaja wa terevie orleaty.
 Lachquat rutodriex do shtadavia pieviędry wa S.K.O. Myróivit' Pelase $\sqrt{14} . a$. 位óra rebrata jui ohoto 1000 ut.

Drisiaj ua apele porannyue iequalisiny usteprigacy Jarrad Plady Momionskiej, a uritalisuy neqdy warego.

Fol. B3. Petalas pe max ostativi sagiviredat wa marrcat heourkium grisdku", dojge ryguat stlodriescy, by sebrata sis wa hallu. Na apelu decuy byt" p. Dyrehtor i Srowo Profersorshie.

Byty prrenoduierqcy po toxievic maponthe p. Dyneltoroni, podrighorob'? Yrome Irofesankieume sa deaxynawo pouce i predstanit oxtoutiós norego varsaqdu R. M. Nostgpacie etoxyt' gratulacie soveuu wastppey, led.
 Hhal. Bacryúshi podvistonat urcysthice ca zanfavie is prryruelet tah kieronaci prace R.M., by stuvijth ona dla dobra ogotlu.
9. Dyrehtor posivedvial rithe cieptych sto's pod adnesem byty s.ll. is mrarit wadrizig, ie ware vie ustoppi, stang", ale fiprouryiory pod kaidy m nuglideve.

Hdedsy $x$ XI \& gotovali stareum warscallhowi" vievelit? prryjeunosic. Atanyu rengerajeue n frumal" pouad rassyui gtowami, podrcucany prace leolegós, leto'rxy ir tue sparo'b nymaicali ogolve urwavie dla raqdór warszathe. Soly urresceie mililhty ohlashi wa cxesc' sta-
 i mpótraroduictioie viqdry schotavi. Ornajuit, ie mynalisúny do nspótraneduictira ficeum ar Dogonarie Tarnontskié i diceum «̈ at ThaNanie. Wa tyue apel rakoíravo i roveisctisung rig do lelas.
$10 . x .1962 r$.
M masxy brkole inadounsisi dotyorgce mowelleich uroerystych apeli,
 at kriqise oglasmei i odexytymaue or kaidy klasie. Iymocasene drisioy wiespodsierravie gruchneqta po shode miodanoíc', ie po 5 -ty
lekeji idrieny do kiva. Nilet vie urie, wa jahi filue, wiht teri vie jest tego ciekary ; maive jest, ie pricpaduie ostatuia lekeja.

Miadowosic steakuje sis peraurdrima, dopiero jeduate is sali hiua doviadujeuy sir, ie costauie mysinietlony "lencesiví 1939-tak byto" Sertroshi vartroj ferysha. Jestesiny roxexaromani. Teu doknementalby filue z oknesu I Mrjuy sisoratonry many oglodac' vie po ran
 ie sogole vie lubinuy preyponvicavia tantych it rassuych crasoir. My rich uie pamistany. Nie moicuny paniectac', to vie previnylisury oteropusisci unjuy, wie unyty sig same wa couovse is pawieć. Bytdry jeduak íle, golybysury rapoumieli o corvisimic 1939 r. i latach okupayi. hitlemonstiy.
 pego trafue, lasy burita vie valeiq ad jeduesthi; cata ludchasic nawea kentatticye sonaji historis. I dlatego od was woie valeriec, uy poutóny sir urresicu' 1939\%. A pruceiei a perreosiciq iadue $x$ was rie chce uarect o tyee reysilec'. Thewarry sig to samo praer tirs. Yeicli vie checeny myslec' o mojuie, Netóng vie previylibuy, to còr many reydec' o unojvie, letónq moglibysury previyci, a letóna bythaby $x$ purrasiciq stotenci strasmiryisa vir ontatuia.

I tych parrodair moiva paniedriec, ie na permo wisthurnvie i lethomyshie cobivy, oduobreqe tifq e viechreiq do preyporvinavia anydaneu', Retórych historis, jake triq noue xdaje, nuacuy ua paniegé. Srreciei uic wave vie rasckodxi wanct pantóncuie jahiegos filum odtwarkajqugo historip I unjuy siuratonyj, a tyue bandricj takiego, jekive just "Mriesaieu' 1939-take byto"

Iilue royporyyua siq serieq bexposinedwio popersedrajgach mojus aut cutyonuch kmouite pillwonych polokich, axeskich is viewiechich.

Nie bytby to churyt vary, gdylyy wie castosoravo the chuytu dodatieomego, litóry drisi, $x$ perspeletyny lat spraura rieoural wiesauorite praievie : vochonauo autentyocuy óveresuy leouentarc telestory. Da starsyych agledavie tych sdjec' jest strarsuyue preypoumievirue. Da was te danke hrovili navierajg eleuent kouriruu. Burierg uas scucy fiaronymavia posccrególuyue poutlroue broui se shetadeh npotecucuistira i driece scheluych, vey tex rocuy maverrorar mlaístrich. Hievey jeduak xe wie byto is vie un porodu, aby riq suriać. Ibyt powuro okocioxyto sie mpajavie preer prusdonq papagaude vaufavia do ulaústeich lauc, ptóryuci uriauo paleouaé hitlenarkeie erolgi. Midrivey poteve te acolgi or uowencie poncectragir wa àcresuly grawicy sachodvig, twi prred mybuchece majuy. Fidxiun je
 is natanciu wad Baurg i pod Heutweu. Hidrciuy tex fohoterstur, * johive valeryli $x$ vivi ciotvierce poblsy.

Nierapowniaue marievie mymieraja voljeia Harszary $\%$ ostatuch dui riempuia $1939 x$, ty uarbxary, letory jui vigoly wie by bie; $\therefore$ Marscary z pórévigsxego deresu oblquevia.

Jestesuy suradravui opuszcrevia stolicy pruer prudstauricieli dyplowatyoruych $i$ ich proyard proer stacrajay wiesto pierscicu hitlrousteich placósch. Harsxara browi riq * iscie picheicluych manewhach. "Jaue jest pieleto"-uconig paui s Fievey. Jdh garety podaly jue wiado-
 roig broui. Midrivuy, jale denerwrye sig a tego poorodu Soering, jak adbiena to huvuor thitlenans. sctab majeridicion urigduje or magouie wa priedpalu Marskany. Midrivuy ich pryy pracy." Midraiuy thitlena oglaqdajgcyo rievir pobsh $x$ oteua savealotu. Jesténuy metorcie imiadhaui klystei nojble pobsich.

Thitlenyenu snuccit jui master. Ie ispiewere : "Dris uderig do was vieme
 Eunopy.

Dtugie, uparte possukiwauia ir arhhirach kneluyor, wahowita koucepyia i praca moutainystoir daty is rerceltacie doshounty fillu,


Jate wo wriggtych latach, tak $i$ tego sokee or catyun keraje byLa, obchodroua XXX. roxxica panstavia dudonego Mogisha Pebskiego. Smingto to obchodrave leyto urooxysicie we uxysthich rahtadach pracy, sthotach i instytugiach. Odloywaty mis licure, uroouste akadewie orax spottravia \& predstawivielami lisjiska Salstriego.

Ity okaxyi w masxy sxkole adloylt sic wronysty apel, intiny

 Koir polskich ristrienry, farmamanych or Polsee i xagracieq. Ir indita-
 deghtosici jojryney, bohatersko calcorocych o hitteranaskime arogiven is mónuych strowach siviata. Nastepruyue tematem, keto'ry parnoxyt' referat, byta historia Polskich sill Ibrojingch. Porualisiny warmeki
 tons i dynixji. Refenat whonat nomrrieci stoswuek pobreiego spotecrecistioa do obroicio's wasrych gravic, wittoic is scocwete oharywany polskime iotiviersom.

Referat ter coyflosit ked. Tarimienc Mystivishi pry akoupasioneucie fortepiame. Na forteprianie akompaniomat' ked. Andruy Iuglot, ktory odegrat nómeici kitke piossewth wojskeangch. Pieseuka "Oha" rakowinyta enoerystasc".

I balustrady woiestoyia sir sielone puqcra chvielu i drikiego miva. Swoboduie ppuszexone gatq̧etri o malowricxyue utoievire delikatuych listhóns seq bardico dekomacyjue, vic arice driunego, ie is ten rpanob oxdobilisuny hall wa dxisigjsy wiecronele faueoury. Istrige bowieve tradyga, ie corrocxuie $x$ magii prucharavia wtadry vomy R.U. cata rutodriex wa dearji do rabany. Nie mixyncy arescto, uyjsla a untqexuie o zabawie; dia viehtónych oheres popprkedrajacy terwis wiecrantu jest otereseu vurifteszonej pracy. Jyue raxeue byty to prygotonavia do turnieji taneanego orar konkursu ua najbardriey estetyonie i apetyckuie uriqdxony bufet. Do rawodór sioty staugi wrysthie klasy.

Wiecrarete roxpocxyua sirs cercésuic, aby po wystspach respotions tareoruych byl cxas wa ogólueq vaboure. Toxpooxyma sis, ale bywayiming vie turniejeu taveonuyue, gdyi taucenti bog bandro viepuritualue. cras ocretivania upercyjeuvia rystep sespothe muxyoruego kal. Adava Toweudy $~ \& ~ \mathrm{hl} . \times 1 . a$, letary mygrysa popeularne malodie is atylu big-beatu.

Dlugo orkekiwany turniyj tanecky royporyna kujouriah or mykovaviu lederiauete $x$ Kl.vu.a. Jury proferorskie parxyplgda siq a keqta. Mrali paurje pòturnde. Juranky ourrangch nadrioir vil aidać, wie щоiua coisc poxuac', any tariec ive sig poodoba. Drugive rienniey. surnongue ropdriq, chociari posiadajg.ym urove isue beryteria oceny, jest xgrowadrona ultodxiei.

Piemosly taviec wie irebredra uśnód utoderiery enturyarune. v fawiasue wórige, jest troche jedusstajuy. Eutwyarue rie ofjauria sis момшies podoxas, goly kl. tanieky polowexa. Tyum rakeu akakue sir, jak ogroucue nuackenie uaja sotroje, letóre joichi noq vieodpanieduri lub brrydhie, patrafiq zepsuí ujpiefluizsry taviec. Noderiauhi
x kl. taicug or biatych blurkach i grauatourych mpodwierkach, preer co tavice traci caty urok.

Natouiast kuyaurak of myhouavie kderauch $x$ kel. $\bar{x} \cdot b$. sbiera duis browa. Fiykowany jest rynriotono i bardso nytwickuic. If tavicu ininujo kwieciste rpodvice, wesoto postuknje cerysoteie crenwoue buciki. blicuie mygladajig biate panepaski ua gtarach.

Pojowvievie sie worego respotu (Kalevavete z X.a.) wnasi cathieur odwieuny vastroj.j. Mebodyjue tony malca straussa mynollyiq $z$ veraleu biate yaury. Idaje sig, ie splyurly i sufitu, a oue viegty po prostu x balkowe po schodach. "joury" raoryuaja tavieryc' i urovievie pryshea, ustepujqc vieouxefiwavie comar to panyue. Biate, vorierre pukieuki tauicxqcych dricuereqt ntajq siq podobue do kiriotoin, to roxtoypujqcych sie, to splatajacych w nieviec, to woir do wotyli + tylheotroche uierdannie frurajgcych w powitruc. Praudriua leurra aklastion wnyna siq po rahosicreviu tacica. Driencerta strasowie triq ciesceq i aduiesiovego sutecers.

Sieunigeryue zresites suleceseu noie siq pasrocycic' keol. Lapia Ciestar z kl. X.C. , ketóna taícxy móntriex nalea ale rodo. Mavina poniedriec', ie toviec jest wyleowany wa wiare preoly baletony; vic rigc obkinnego, ie biera burclive oblashei.

Mosuisja sqdrionther preyruaje I wiejse or tavicu nolonnue ked. Lofin Ciestar ; s tacicu respatongsu pierusuyu siejrau drielg? miq blay $\bar{x} a$ i $\bar{x} b$. If wagrodg drievirgta dastajq dwio cuhierkial, jest to arize prandrinie stladhie" unjeigstano.

Sotamiant is koukntsie na nojestetyonviey preyougdrowy
 ary o drierrechach, jaho preypartych leawdychathach wa gorpeody wie i pavie dowu. Mrapsthie stolibi, ua htorych bexiq ślicuie powhthdave hoborour howoyphi, ciastha i onoce ntoscyir sif do
porriedrevia, te uajpiens je is ocravie. Dlarcye sif, ie jedsuie vie tylhe apetycuie myglqda, lear marviex jest suracure, bo bandro Nsybtro zuitia ae stolitions.

M tue sposóls poterkepiemi wa ciele is wa duchw, ssocyscy purverag? sif is tauy. Ewis suybleo vija ua arsoty zabourie is po vitio mepdrouyue inecsorre truba uracaré do damue.
19. X. $1962 r$.
 stuchony fraguentior $x$ oper. Murytea i libretta upronadrajig
 dujeny nir histonii openy. Ae Htonengi prued choto 300 laty wanodritia sier lroweycija stinomsuia tego radrajic indomiska. bifguigto whedy do kultury autyanuej, suleajge pienworvorce i reeckymísice go rualeciow. Af hasyeruych tragediach grechich ( A Ajschylara, fofotelesa) bandro naving role mpetiviají chóry, dachodrque do gtume a haidyue alecie. Chony mypomiadaty meysli storawi partyuri wa drénighach. Byty to stora udienighonioue. tpegjabue dobienawo tahi désifle, aby podheríslat sews is mantosí tora. Majec pred ocrypua tew prourzor opery stronsowo wa padabuych raradach ntiassineq opere, utturor bedocy najniglerco troncepyi munyonuq. Opera nyskata sobie ad maxue mielu gargcyeh uroleuwihoor. Irsechodnge róciue fary nourajoare, wobierata coran rangch trisic, sarowno muryeruych jahe i idearych Tocrethano bonrieu tresi lidoretta byla litaha, enesto baualua pomives fiqkney i gffokizj trioci muscyoncey. Operne romontyonizi wie moiency jui tego cartucic.

Thoucert crexpocyua piésú hinduska $x$ pery Ryuunki Karsahoura "Padtes" or myleowaviu Mariava Demara. Insy fartepiavie Autowi

Dobonowolshi. Ioteu rastqpijg dabou utwory duet Avuy i Agaty e opery vieurickiego houysouftara Tharla Mani Mebena "Soluy strrelec"/Auva - Lofia Arilue-Padileonha

Agata - Jreva Rapiclea/i
ania Adfrava "Pieić do giniardy" s opery Rysranda Magueaa "Tourheuser" /Molfroun - Thiguien Melauonkhi/; kuroutet a opery "Cygameria" Iuccißi'ego
/ Mivi i Rudolk - Iofia Milu - Parlitenrhea i M. Demar Mizetter i Ryrovand-Shrua Rapiclea i 1. Kolawonthi/ aria Micetty/Jreuar Rapicka/
Na rakoícruie sthechavy tercetu se "Atrascuego dworce" Mouiuskhi / stryjeulea - Lofia Piler-Parlithorska, Stefau - Maniou Dewar, Ybiguien - Ybignier Melanorshi/
pardbriensile
Torrystany os caly' petwi e ostatwich prowievi jesiewnego stoica, vachuycavy nir pighewue "rtoty polskiy jesievi", Itóra tego raku pohanata sif or cotly surojey lerasie. Cras myuarkouy wa rycicochi.

Oto rpnawoxdavia kdevanete is myciecret, jakie odbyily ich Jelasy -

Sprawordauie hed. Trayschorskiej/hel. |x.b/
0 angcieace rankylisucy jus donko bo od lel. Vin. Stosino jui byto o wiej dwio rerevily pred mjosolen. Plomomatisiny, ustalatisiny; propooyjji bylo pare, bo Sudety acy Deskid Lymiechi
 A anige do meory poo holer, jaln to byto:

Nyeieccha adbyla pis Ar cigqu dnóch dui. Hyjard ormanteh ty. 18. X. - muw. Piersoly outcbus do A. Fqera wie vabret wos-
 chatisuy wastsperyen dedóo gode. $8^{\circ 00}$. Ach eapomvialtam mapisać itle oso's jechato, heto oiq vami opichonal' i jahivi fuedurzami' dysponoraliony. Impas lisulia 24 osoly ples 2 piehi, byli to wavta nychonovrcuyui paii prot. Cumur evars dasiwiadorocuy turnyth, wast precooduite i kierourith myiearti (chaci onganixatorcue byta
 osdry, a Komitet Rodriciebski dat wam a hoo, sa co jesteniny
 A mige jechalisuny tyue autolunseue do or. Squea jahies $2 \frac{1}{1}$ gooke
 * durora autobusonigo ua holyjony itegoi wa autobusong ix parmeten Sotem innym antabursue aic do becrowning - mony' (hoo' viectryt

 As foccoanvicy podrielilisiny sing wa dure grupy.

Yedua 2 p. prap. Ztoukewicreue partta suehać woclegu, a druga * p. prot. Guwwq wikrobuolew pojechaba kilhowascie kilouctnós sa piosto do mqurorue thowde, htárego smiedrevie uielisuy osplevie sycilerki. Merwionie ty grupy was ocukiwavia skmacali sobie mychodrevieve, a Mlasciuie ubriegavieu wa vierbyt ingsoteie góny
 * prieno'illych postach i sytuogiach. Poteve po prayjeciohic drugig grupy rorteu schodriuny do inqurocu i siniedravey go. Yest ou b, kaduy, irrodkieue ptynie rrecerka, of letiony jest durio glaxo'r i kavieui. Po drroch strowach rrwierievia : raseur gote ścioryy, albo texi
 Worgabrie pelvo kolomar jevieni. Idrievey geviego scieriteq, lut tex́ po kawieviach prser arecrche. Dielisucy pocorgicie, bo pagoda byth slicuua. To drobue wie spattralissuy rithogo, a proparasiaue wa jeduyur e paotojón proyssedt do was coilocur is z viejoca zabochat'nig' or pr.pnot. Houkicusion "Ntory "tlasuce jadt siad, dostap trochy jedrevia is wie chciall solejsć. Na polauce ty vóneviex robilioruy cieteoure sdicia. Poalisíuy jescore trochy ar going i poteue aduro't. Ties towonnyrozyt wave stale, dnoge nuai lepiy is chodxit na shaity. Trrejiscie tam i i porrotem wajito van jotkie's thry godriny. Inky wisadouiu Fiehsic (to tahe raveralisury psa) tai pchal riys do mikro busu, a gady adjeidialivíuy tak b. iatosuie patazyt' i machat ogovere.

Poten rniedralivincy forerowrice i probonalisiny or pijalui mody suiveralue, forire trestet byt'y b. stoue i vie swakanaty rave. oheoto gode. 8 pmynviliseny do damue, gdrie byl vavoiniouy nocleg. Iohaje byly 2 do 6 asoboare. Chiopcy spali ir inneyue domu wiedoleko ad drierongt. Sospodarce tych donion to ludrie proyjenui i b. Mrynui. Pohoje mprondrie byty vieopaloue, a holdry wie-
vajlepsse ole vivuo to pravie ie uilet wie ruarsts. stavo, po siviedayiu o gods. 8 myunamenamalisung. Po kilku kilauetrach, wa wiesteu persepmara Iodxiaki perver Divajec wa drugi brug, (wa sptour nie byto crasu - acheato was kilhe gadrive marsiór) byto bandrio prayjeursuie, ty/heo va krrotho to truato.

Nostepuie idriewn na Soholicq. As lesie gdy whodriny pod góns, jest vave gonqu - áciqgany a viebrie co niy da. Podyjvicie jest doví' stroure, a my wieprkyruygajajei do dalekich "pacerós", "wo ido
 jate to sie popularmie piósi. Y tutaj chtopey odegrali maiciq rolg, bo viektóngue kderiaukone, ltóne surqergty siz vièsi plecaki (musce tu jeduale nasuacryć, ie tahich drierengt byto wato is wa ogot' wosystkie trayuaty'suy ris drieluie, a chlopey enowr mie deakali rif tbyxio mytincywali wa trudy gársteich warscód ittacy wiestrudrevi) Ka suckycie byto zwaru chtoduo is miat miats, «porroteru poubie-
 partepigheny midoh na prsilion. Dunajca. Pigheny on jest inthoxaxa jesiluiq, hirdy to kblor Hota, wiedri i vielouy os hilken odrieviach,
 lasor ipolau niebiesho-rielowa intega Dunajia mygh da rapenavelg b. Padvie. Hidoh ten unymat wa nas durie urarievie, vociua pomie driec' ueveroypt nas is maperno patastouie na diugo viekatonty Ir wavay panicei. Irter chwilg mayocy jak urzectencic stalisiny is neilere-
 i volourichasig. P. prot. Ifbukieioick, btoing byt or tych migiscach jwi kilka mary minnit, ie chyba najpiqknigise oq Pieviny jevieviq.

Ioter prox Crenusone bkaty preschisuny ma sercyt Crenterik, po dnodue goly suabisilisung ris va preestorsemi wie zarosiniphyjlaseu angqdalisuyy inue midahi: as dole wiastercha $x$ danuani jah pudetina
i ulicauri jate tarieuchi, a sa risui róvinoholarare pashi pool. Yioli vabacsylisuy jakgés cickaniq mosliur p. prot. ofjásviat wove, a odealicy igómach unytail wave i preevoduika turystyonego. I Crentexiha maxciggat ris takie k. Faduy ridok.
"Po xysinie pruselisimy pruer Biate skaty ua Soing Sawhoneq. Tuajdujg rie town minicy saunku, ar ketónyu uherymata ins poned Tetanaui kor. Jtiuga. Pad jy pigunteg, ar grocie, majdamaty sie, huriaty-dorićsivicie jescore. Sasi apictevnoire oponiedrieli wau takeq ciekanasthg: kilkawaisie lat temu iyt' na Sórse saukaney os walerikiej chatce pusteluiti. Byt on jwi htónyuis' \& kolei vakowilieur prowadngeyn tere tryb riycia, ale po jego swienei witht juri tam wie wiescha i chathi tateie vie wa. Mspielisiny sis jestrere mysy; by oniqquaq wajingisxy
 do Ddiny Onnajia is stantad poridronralisucy na ostatui seryit is party erpdroince - Irry Komany


Irry Koromy
(1)roga to dosic' dtuga, no ale wy cheielibluy pokarac pown prot. ic Lie jestéswy jat parandrive cepary, golyi tah was nowoat.. Itwane piçlising sif peo ṡciecikach pood góri porsur las. Pod kaviec srobito nip siuwicy i saurgt miycé derscr. Ped recocytcue as odlegibici ohoto 300 m va takieu placyku rastali prry plecakach i majbandxiy zieqcreui, któryy drowioli riz, ie wie dojdq (herubandriy; ie pe prop. vanuystrie uastnasayl' was: to jeoxere kamat drogi, a jak tracha sis pigé) a nearta ber bagaici, jote golyby iu pióntea unosty powasxenanata anjigj * uporeve is aubigia, by tylleo tie vie mycoffac i monić pórivily se spologuyue sumievieue: bylisiuy wa sxerycie Irsech Horrou. No wiestety uie sobacrylisuny juduego e podobwo kajpigteniejscyeh indothôr ar Iie winach, jokici roxcigga niq $x$ Irwh Ihonou, a wie rabacrylisiny dlatego, ie byta uggta $i$ to $b$. gesta - va parg kinokor uic vie byto midaci. Niat doï Miluy riatir padat kapuśviacrek, xciesuito riy troncheq, ielanue paryes byty sicume i wolere, a ur dole samiast priepasici gesta vaskowa hdanu uleka. Nieltorny womili, ie wavy trochg groxy $i$ strachue withlego mparandrie $i$ knotheotrwatego, wo ale zarixe paswak prourblinry przygody. Poteuc po pourocie do tych eo rostahi yjedlisuy nasc turystyckuy obizd, vajlepicy wichi ci 2 gangeq herbatg ptonwend ofo a poture to jue schodrailisuly $\approx$ jahie's 2 godr - us rijodxyesanic
 do Jroścíuha nie oderunaliv́ny pravie supethie suyesevia.

I Hrosicucha choto gode. 1530 autobuseun pajechalisisuy do Crorsty wa. Jove ue staçi autabusory is vapadajqayue suorotew povilisiny oglgolugé ruiny zametu or Crarsatyvie. Hesclisiny we verry, by cobreczyé drolice, nuipdry riunymi ruiny tomhew at Niedricy. Aschodrqe trayno -
 dricje, kiedy to is vaukeu tyuu problynat' i brouit nis Noathea


Wnociliony wa parystanch $i$ miedtugo potere odjchatisury autobusan ktíny rawsiót was do Jonigo Jangu. Taue uiedtugo uchalisuy ua pocing. Retingues dajuchalisiny do Thatioma gdries pared poitrioce. Steged
 ifo i se stagi jusere jedew wanz-tyue masum jui do domair kowing
 iesatatych proviyd', msenuseen' $i$ vachoytós mad pighewem sieuni polshiy, ktomer terak otrhooki me tynigclevie. Mite mpomevielina e byingierthi
 peandi naw powne jahos' inuq expoc' norey Ojouxuy.








Widoh wa towuek of Viedricy

Benowordanic holviauthi Talagi/hl. X.a/

Diva 4. X. 1962 k . ogodx. $7^{30}$ egmomadrilisiny nis wa placu vitholuyue, plegd udalisuy sis ua preystauele autobusany. Autobuslue poduiegiskive pajechalisuy do Moxcioi o godr. 800 . I Msewio sitlisuy pieszo do Nisivicra. Io Mowisi viepotmebuie urocalióny sif perasie 1 kue, golyi autobus wame vie stongt unima prosily p. prot. Ttoukievicua. Iodrói to bytia prayjeunua pamimo mglistej pooody.

Ah kilhu wiejoosmáciach pytalioung sir, ile bilomettroir jercure jest do tisumiena. Ofiket was dobanze sie parifonneanal. Moieny preytocaye' jedene fatet; gdy usclisuny pars hilowetiós sa llozeir sapytalisuny ing jeduego pawa o odlegtooic. Iomiedniat, ie do tivinicra stavego jest jencere 4 kum Mienaylisuny ing th adpoiniedrie, bo bylisucy parric, is to jest pranda. Okarato sie, ie infaruagio toyla bifdua,


So kither godxinoch dotarlisury do APiśvicra Starego. Pane
 a wastppuie porrlisincy do rawheu. Irreed riniedrewieve tego starego saukhór, danrvig kamienckalego paneer TKuitóar i lubouirshich praeantalisuny kilka faktiór dolyergcych historii. So praybycie wa sawuch popmasiliswy prwenoduita o ponouadrevie was po seubleu. Najatiralecyjriésigs salg byta nala aleustyirua, podstuchosra. I pocrotteu, goly przerodwile pooniadat wau o wiy pydaralo sau niq to jakies duisne, lecr po staiendrewir okarato ric ie to jest pnoundeg. Nastepuie po inicobrevir pal war I i I pistime udaliokuy rip do podrieuin, gobrie apoorynagis mitaki Subowioskich. Unstei te suajduyg piq or ciqzileich trusurach maruurranych bub baveieluucte, letirych unga dochoobi do 3 tou.

Io dothladuyue ruviedsevie sauckee porolibuny wa maty obraune, godric odpocrymalisiny po kiltuggodrineyum chodremie. Faue erobilismy sobic kither sodjec wa the ramku.
btauteqd poorlibiny ma preystauele autobursory do Nisinicina
 outobusuer pejechalisouy do Bocheri.
 - Mystanre Plastytuòr Mojemóductara Nnahowhiego. Sridac a tego, ie vie bassdro spiescyt'o vig raw do Bruenha. Af koricu jeduah trueba byto jechoci. Yui o godx. A700 byliviny ir damu, wie banoko zugexuni, za to bandso radorolevi is by kndthig; de preyjenney i poiyterny mycieurki.


Lavek as Miśvicun
Bpmawocolavie hal. Cichastsperkiej | XI, b/
 I poorathue wie zapomiadat's sip thadua pogoda, ale we wtonck byto cudure. ptouice suriccito i greato, jate is lipen, byt's boundco cipplo. Irasa wasy myiecthi prorradritio proex Myilenice,

Eysiec do bternythe, Ftautgo mycizgive hruesothangue na thenyckwe no i naturaluie na Saravig, a staunted do Fristly, Oàmigainiaia yo i do Breakea. Myjechalising ogodr. 6 mawo. Cuduic byto. atbice Mtarivie mochoduito i ragladato pruer soyly do mrodke autabuses. A A sutolurrit vingue is giesidrie nocorvorcmanych srok. Sram siwicch wo ale aturosferas bexpoionedivia take is wount properanomi
 ach, alod pooily \& iminat karthi, pordnoinievia i.t.p. Tod samyen Bielakicue valomatio nave palina, vife a Bielske odimieryfionery sapas bevicyuy i pojechalisiny doly. Yui prosto do niejiea prexerver crevin asyli do becryater.


Hyaigg haresstheany if forenyatei.


IA Anedree uso Banctuig.


No Malivanyels Bhatach
ritty sostal' autsbus, ntóng wiat odjechai' do sistly wrae a prot.
 ootatuiy staji mycigge kreestikomego pasdisung wa Baravieg. Vianiasen mósinc, ina ingiegge sdanaty pis priygody. If pernyyun woume ii brakitio pardu i kilka winut insielininy ber muchue mieqdry victrue a rieviq. Idy nis mrescie destalisung ua steryorrug praine

 suy po 3 godz. Poroonruego warosue viejaui jate vieboskie stromsuia, muaraui bonóntrauni, letòre rosty is mielkiey ilasie modtivi caty trasy i byty wadsungeraj swacrue.

Prry cyisice \& Barauizy teupo martice conak bandxiy malato. Micblisury is woga ra rogg koupletuie uykonisrevi. Auctores pomitalisny okercykawi, ketore mymabily ludri a pobliskich chahya. Ale is outctrmie oharalo mis, ise rapomiada iş rodeg wa imicriyue
 Stecinthi, bo atiteme wie dojedrice. Vo pochód rikt juie vie wialt ochaty, bo wogi odmaviaty posturcerintura. Milka ravy objech e



Schnowisks P.T.T.K. Minta-Maliuka

Noc jahao prisospalisuny is rano pojechatisiny do Ciesryua wa isuiadavie. To byit gromny al, a prry okaryir mieliancy smiedric to zalythone wiasto. Five po suiodavie pasthinuy do murame a potem ma most graviouny.


Notumaluie proy kaidy okarjï mabili chiopey edjecia. Na mosiu
 iekourych meery.

L Ciesryna pojechalisuy do obocce imierci os Oiniqcivinic i Brtercince. Ite jathby wave hto' odebrat huwer, jahlly notr volumchuget us'viechy radomalevia. To byto cos' makabryonuego. Nic chee sis po prostu niercyé, ise to byti ledric.


O'smíciue - Brterinka.


## Sarsenickea-doir.

Strassuue mraricuie mymonty wa was pavigthi po bestialsko saviondonanych ludriach, a villascesa watych drieciach. Te, sBreesinuce wa karidyun stemandeu vie sanosty' jostere aieusi midac' koǹci ludshie. To jest cós potwonsego. A kercuatoria, a ściaua suvienci, a tue sHyuny blote XI "Hoke surienci" - siniaderg o denecievistinie histemarshich opemarciois myuagajgcyue reusty. The astych obe aboxach agrineto 4 mlve. Mudxi a 24 lenajoír. Po breexince i po Oónriqciumie opromadrali was byli rigźvionie tego dorue. So mjjiciu stamety vatarralisuy sis jah pijoui. To byio deropue. Nanody vie ruogo dopencicic do norry majuy i do takich dociour wasoary zughtudy.

Tu, «O Oncíciluine vie riélívuy ochoty ranct do jedrevia, a ua obiad pojechatisucy do Chrwawona it the bylinuny do riecrana. Pózio s vocy preyjechalininy do Breestea suqureni, ale kadondexi

Mrali hiva "Dattyh" mṕnietlowo dla ras filue "N 80 dui doateota ismiata". Yest to aveenylacuinka adaptagia popularny' posiesiec Yulienna Verse, bedgay histonig, zahtadu, jahi zamart angiebsi gentleman Jileas Fogg tmierdxge, ie ar so dui uda wu nij dyjechac buly

Licurka, / rseer drije oiq so lat tewn/. Pau Fogg dokonyje cudorr, by dotrryyuac tenuive, jeduah uskuteh siespreyjajicych nanurieoid prryjeridia do doudyrue o 1 dxicie ta pózuo. Jole priyuajuuive ingdoje riv pawn Foggoni. In raeeryanistoini jest inacry. Pan Toggg jodqe caty vas of kienuulue sachodviue syckat i driex. I ty prosty pryyouruy wost bohater sahtad arygmyna. Ja mtasvie poninta suievia arystho s pogoduy happy-end. beversline vkocievevie poporkedraji's vatumaluie notlicrue ì sabaurne praygody wbanoiajice akgiz s spasab uadrurycuaj atmalecyjuy. Bohater podnónge pruciesi prues morysthic leoutywuty, wa suthei praygoid is draxji preerijcia enogii tego typew co mallear i Iudiautiani, lot paloneue, podno'é na stouie.

Mridrowie pancuosieq sis wrar z bohatenami filuwe y jeduego knaciea iviata wa drugi, podricnicji egrotyorue lenajobnary iserreys chanaktenystycuce typy, znyonaje i vabary nóruych herajorr.

I tych parodós wivio, te thu supec ifilue rie jost revelag's pado bat niq watysthim, vanónno wave ultodyue johe idoroatyue. Najoturiy' chyba beqdrieny paviostati uelodiq, któng prayuidet i'teina ciesily rie duriq popeularnoscio.

Romiei driviaj expí uilodriery nyjechata do Ytrahorna do Teatiru Kawenaluego, gobsie uystauriaji actuke foskspina, Koridou
$26 . \times .1962 r$.
Duria preerwa uptlyupta drisiey kupetivie inacry' sire aryhte. Mtodrier ubrava or halle sapowata sig dokpaduig' s ahtwaluyuin mydarbuiaui dahyerqeyui phohady Kuby, htóre prsedhtante os referacie kd. Dawnta 3 wokyuisha, sekatars grupy 7. M.S. N. IX.C. Batron nornuici, dlaerego budeg one parorechue cainteresamanie gdy nexwie is pod wrage ich suacrevie dla góluáanatomego
poloju parans prved otowia sif uniy nifyg' or teu sposóly -
Iresydent Heuvedy me ntorck 33.x. podpisat narkeqrenie upromodrajace Hoteady Muby. Derpoóriduio po tyue sekretare obrouy M.S.A. He Navaron mydat flocie mojerwly nothor natryyuymania i leoutirolomavia sroysthich stathón wevernajqcych or kienmen Juby. Bonuniqcie to jest parqutcevicue prana nizdrywarodanego i Harty $\aleph_{\mathcal{L}}$. My molato obu ntevir va calyu smivie. Tuqd U.S. A. uspraniedhinia blokadq Nhuby tinierduevieu, jaleaby Vuba sagrariata bexpiecreintine stowór yedwocuuych. Teinija stathor wa byí prxporarsdrowa a celu zapobierievie prenoie viu ua Thub braci, hoine weoltug okrestecica जl̈ade averybaẃakich wa charabter ofeunywry. Hydaw monviex rochar rieprserwauy is ixistlej obserwagir Huby. Yeduocxervie skieronawo do averykaciskiej basy Quoutowawn, zuajoujgcy si wa terytoriun Muby, dodathore oddriatif nogoleove, vas rity ztrojue U.S.A. vostrity postansiaue s stau gotorosici pojowey.

Mf odposildxi wa te agnesy nne posunizia i karkity re trouy U.SS rugd radviectwi xurrocit nig z ostrvexieuicu do rugdue U,5.A. ic realusujqc kroki vaponiedriaue prier presydenta bierke wa riebie odpe miedrialuasí' ra losy swiota. Ragd madr. omnadoryt' 'xe Itumacrerad. magdu H.S.A. wie waji podstaw gdyi ponow L.S.R.R. dla kuby wa uy Tqeruie wa celu prmycsyuievie nig do obnownosui Reputhki Kubaudub letoma od pourgitew mrogo intwieuia jest dbiehteu vieustygaych groxb ipronoloacji ae strauy ll.S.A.
24. X. mopsocretto nig of Jongue forthe wadruyncrajue paniedrvuce Rady Berpiecreustioa snotaue ra iqdavie M.S. A, Muby i L.SR.R. Poricabe vie wie tylho rie preywiosto odpercievia, ale pogtgbill jenzexe bandria konplitat pourizdry M.S.A. a Jiubsy i II.SR.R. Nad lndrino.ing aanistr goíba mjiny. Narroly smiata vie poxostaty jeduak abojitue mobe bloleady Hiuby. Jhe catyu aviecie seercy sif palos perotesto'i precierke
berparanryue pousywaviou U.S. A. s Atrefie Monsa Tharaibskiego. If midu stolicach odbyty sie wanifestacje brolgce mynareu solidarmosic \% kanodeve hubavibkivu. Mtodvies vaswego vakbiadu pncyliqerajge siz do \% losu ludehosei callogo sniato porkyjita jeduosuyshie aderytane perver kol. Harivierza Putho, I sehertarza Howitetu Scheluego Z.M.S. osmiadescuie o wantequyacy tresei :
 Jeubacishiur i \% osmadrervieu regdu Z.S.R.R. Doleument tew racechor many jest pocrucieve odponiedrialuosci va losy sinatanego polejú. Tawore oponiadalisimy sis sa polojeu is sa sawostonoirienieve vily whthich wanodios iniata. Miereyuy, ne wase protest pras protest woyywthich mityjacych potroj̀ ludri wa s'niecie rdota astudric rapqdy vilitanystor"

Sa zapanoszuie Mouitetr Saleoluego Z.M.S. pteybyt do waviej rekaly prelegent z Inworkystwa Ateintór i Aduomyalicieli a Trrakan mgr. Terlikoustei, lato'ry ungotorit neferat wa tewat ungeho mavia wilodriexy. Mtancinie p. mogr. potrahtowat wikncy' tylko tewat laicyragi iycia, iebys'ny uroxuluicli, co kryje toiz pod to ravirg i dlacrego laicycayiz preepromaobsa sip prude vouyothicu as axkothach. Na mestgpie podat prkyhtlad unturorxuia sig podobuy sythay's jateq rymatata laicyraga iycia. Chodsito wianomicie a emancypayi kobiet; p.wer uyharat na tyere paryktadnie, ie ergsto sturne hasta sawodrq is houknetuej sytwayi na steuteh moricy realinagi tych haset. Tak ter jest = hastawi laicyracji. Chowar rwaue so porauchuie is mysunaue sie ad driv', to jeduate as aycue tale uato spotykany prayktadoír stoso nowia ich wa codrien. Aby wie byto niepornnien', p. vogr. yjgtt is kitke stomach nuacrevic stoma "laicyraga", a mastepuic ocuon't jej pad staware
sagaduieuia.
Saicysacja ayli seswiecorevie sycia oxvacka prode maysthiue tolemaugir i szacuwch dla uncysthich prechonaw' i postow zycionych. Tharidy extowich wa prowo wici vilasue poglqdy is mpariadac' te poglqdy, wa to bosireu sapeniniovione boustytucig, ale aby sire priekowaria wógt rywuarai hie moie byi sarreructy proer innych, majgcych adwicume prtcenowania. Ylaidy atonieh posiada urodrave pocxucie viesalencoixi. Te utglydu ve snoja vieratexnaxic ric wiviva jeduak ruuurwai drugjego crtonnicka do preyjzcia suraich tasad momahuch, srojej postowy syciorcj. Narnumavie houme's soich poglq. do'r jest uie tylko viruoilimoning, jest ordyuarke vieucrcivoscig. citainch potrisebrje xnosumievia dla sorych poglogdois, a wie deptaria ich is sming whasmych mehocus sthurkuigs sych i lypsuch sasad. Innyue uleu laicyrayir jest nychorauic roxsgduego, mogdrego spdeexuistura, któn partucitaby rouserwatyau i trady joncalixu, parzucitcby inyuawranie zacofonych prcestarcatych poglgdoar.

Mhedrien, jah ois okarcuje, ma wajinicy sdmonego morsqdhu, wie jest borieu shereponawa avi akgledami tonarkystrimi avi materialuyui, i uajonginiz rip bueutuge. Trisba tu jeduak uyroxiuic duov, rodraje buntre. Hodeu myptymajocy \& kapirysu, undy cry ghepiego uparu, drugi ptyjuqey is potirieby serca, s menregtrueych perzehonani, browiqcy rieralesinosic extoricha. Dlatego muxieny
 momac̀ bienie martingch, stangch paglodoir. Bonnew bunt prsccior stanju asadoue jest wotorku wrelkich poosywan' vilonicha, untoreu pastepen $i$ budory leprego i spnaniedlinrrego íniata.
27. x. $1962 r$.

Tarrystajgc $x$ ty asodkiy ohayi, ie kerakoushi Teater Rocuvaiterai prujjechat do Briestea ae istuheg Dicheusa, Siniersser
sa kowiveur" kierorrietwo achotly ravorito dla mos ppeyaluy plous. Axtuha jest whesocinie adaptagi? noveli Dichewsa pod tyru nawuyu tytuteue. Atrorarza to pode do popises dua revijseroe, hetory voie wrypurblic' to, va acyue mu bydrie naleviato a projoc doojetuie dook wuych probleuons. Obecuie me woyjothich vericto suthieach anystaniouych or teatnce rexyser una durio do poniedrevia i verie mpromaduer cathieu womatorskie pauytly auterpretagi sutulei.

Tyue raruue or preedstanievie "Smiemea ta louniveve resiyser taतia Bilisauta mpromadsita na sceu savuego autora, który prajgt
 factastyoruych postaci, hto'ne natmaryyi' Diekeus. Pouriuo tego artieha wie strquite kis s wroku basievoryj projskiy i praytuluy atuonfery arlasuie driqki obewoivi na scevie autora, ktoŕrego ockyinive wie zaunariale bohateronie. Myglodalo to trochq tale, jaleby autor mysaroinat preed maven vawcheigty aniat rosych bohaterou a trochy jakby podgledol ich zijcie, wherymajo sig pad crapheq vievideq. Autor, uygli wa suwe ferzy Himasiche sinietwie grot i inetwe by ucharakterywo wewy. vie tylko jego rysy perzypawivaly fingoquowie Drehelusa, s jego oblickew farzeglgdat riq tah charabte-

 is wick wie tylho sunge poglogdy, mysli i werucia, is herigziteach whent notruiei histomig suego niycia rierbyt lekeiego i tatiolgo. Gamchi suak micsonowicdlisasi spotecruy porvat jus jsho driecke, dhatego reree i taleut oddat ubogive i poterxymandroryue.
 solie outor. Hego rasaduicryue teuater jest ukaravie stomuhre boogatych do bieduych. Dichere jest tutaj optyunsty, rierzy bovicu
is unilimoic' popnany stego, oknutuego artouricka, wierxy, ie takav menngtreva porseviaua ludri sdota uxuegé anyyste brichuch perzer bogestych. Wstutek tego Dichew wie swhka inuych drog raperoury istwie figeh stasuubias spotleornych.

Sa inydabycía chanaletengstyanugeh nyiór twómsaici a vanakeun asobarrosci arekeusa or duvigj vierze nacoaritta gra ahtonóns. Lachuy colisuny nis sinitug gry Eugeviuvta Fidoranicina jako voxivicy yava qivibingl. balug swiechu ambudrocta Lofia Eubartorsha we vobrigarmy mohi watlej i vabarray piastwhei Tilly. Ifxruskyta nao gra Yawa Iiehinshiego i Ewy Droxdarshicy if molach Haleba Tlewuena i jego rieuidourej cónti Derty.

Deichi doskovatly edaptaciri bohateronie vatuki stali sig olla mas postociouni meenyanintyui i bandro Blishivic. Tak jok outor ieguat sith, mórige i calev, ie wo suybleo mileaji mu s pred soxu, tale sawo my cingualisincy $i$ valeue sits wry thich $-i$ dobrg mesote Shopeorkg, ijy' adachetugo rigia, i xabarrag Jilly, pogodug, dobrg Bertg ijjy racuego jia - driwigc aig, ie tak osybho preukhuqli vave prend oveyura, is ic edogiglisiny sich pokochac', a vie zoloziylisung vatriywase.

Obchodrivuy is tyuu roteu 150-1, moxuicg unadrin Thanda Dichensa, milkiego proxaika angiebtiego. Dobrce rig wige stato, ie parcualisucy jedeu a jugo utwori's, tak charaleterydyerny dla caty jego twórviasici. Prsesto stuletwia próba, jaleg prusudt, siniersces sa howinucu" myleaxatia, ie utuór leu jest drietem vaiske cinsiexiym, nieual klayyernyur. Yest vale chybre dlatego, ie bohatenorne "òmerriexg" to postocie axigte $x$ codrienugo sycia is Mishie bavidenn $i$ vas
 oducalonat autor doly parastego extowiehea, whaval pighewo jego igaia is opromienit blaskiev viestarsejgcego siq hewome.

Drisiaj odbyt ris apel poismicony 900 -lecir Lojivicrg xangaixix-
 mylgtorit prevrodviengey ty seleyi hed. Stamistad Burlikanaki alel. X.c.

Hojuicer lesiy wa Niso sandowiershiey, stavorioce jabby braver dba doling Dunajia. Bane Dunajec propptynat jernure of XV s. swacruie blizej viresta, poivicj jego hanjto presenueto rics o 3 ku na soschód. Poongthour Hojiviosa voleiny sotukaci as ohrenie grodichorigum ( $11-(n)$ ws.) Onada unjwicha uabmata viepasileduiego suacruvia is churili, goly plemiona stomacishie sacusty ris orgauizanoí is instytucje paicstware, kicoly sitadra modu ustspaye whadry pdityoney. Nie ulega ingfplinnaici, ie erentla owa As systew orgavizayii grodorey Bdestawa Ch mobrego.

Obok grodu moknijatan ris asada noxtoiona na podgnodriu. Hy nokwigy goppodarery zwigrany byt $\&$ istrievieue drogi handlary ruskicy. Pnandopodobrie se sulativue tyue tgayt sig of tojučue selate megriestic Sxlaki
 potwiendrouy plaht istuievia koucony celuy.

Ino'd o takive ruacrevie dat podstouy pod sthorverie leantelavir
 kanctelavig bieckg. Od kach. i pth. e kanstelanig temakoiskg, bresteq (Bnesho
 A havidyue maxie s r. $12 \neq 3$ is śródltach projowia sig jux jateo riasto. UieWhorry histonycy pnobry's taht tere ingraci e pobytece atr. 1238 sitojuivicu dirone levigicgo/Putyj intano wlodg rent Miouhy Idestrwaplistyollinigo, thingi/. Wogivice rastat lotromany proundapodobrie wa prowie Árednhice. Nr r. 1349 miasto previesions na prowo ruagdeberstie. Daniosla xniang os xyair Agjiniras byl' font parstania a poongthicue Xiv ar. Achoty panafialuy:

Mieltrie rastugid lla wiasta potoxiyli Yagiellowarie, wodajgic mu liveue proymilye.
M.r. 1752 Ylapiviens Yagillaieryk vastarugl dla wiasta optaty is myso-
 lit viloLeravalu Nevièsé pienosty wany at histonis vost ma Druajen ipobrienes za pricyard oplaty, twoun prostowyue. Un. 1542 knól chege podvicić bokalug oyturórso'c' prkum., xabronit parkyscosu piwa do miasta, poxwalajgc sónuocrévie wa symabiavie miva as mivicach wiyshich. Nr. A1465 doozto do encheyi bealegiaty or Mojuictu. Yeducine e vojeraviving. asych jy' shuthor byto poiduiesievie poriouve naucravia ar uicjocory setede, valickany terax do asho't holegiadeich. Mrejevie xiescokan ry modxity cuhy. Toysiluigose byty cechy reerucition is sxe uroar. Obole sych driathito jescue 7 ivuchech: piekancy, viedziongtwikár, garnearyy, poonahi, kenavioir, pionomarour it ketadxiejór.
 vowt maviue dnagi haudlowre. Mr r. 1655 wa sheutehe cohrady bewteriaujh angiska polatie paviostly blopkeg pad Lójuicreun. Miasto pthei kenorourg kondrybuys foutdoue. Hr. 1772 Nojuiu doataje niq pod negdy oust macheie. . I rr. 1851 odjzto naworregdo ni wiejstienue witadres sgdonving. Af r. 1867 slitecidomano


 aych budong moyooces to or 1928 ir. Â r. 1936 Nojuier sostat porboceriony prad wiejithich. bparo wcieqpiat Mojwier as okrenie ohupayí hitlemasticy. Na jego tereuie anywious driataluxic' prowadxity atedy anganizaye polityome i nojshowe. Nowe perspeletyry ofnorsyly nis pred Lojicioseun $k$ chrileq odrysheacia wiepadlegrosici. Duie osyoniacie or zycie Hojiniona wriosty takie inerrestygie, jahe state kivo, thbliotelea publicrua, trechvibuve nolvicee, spotshriehini sto -


Drisiaj odbyto sir spothavie witodxiery wasry rchotly y drovelua pantyrautawi i deresu Y mojuy siniatonyj ruiesteajgcymi na tenemie Brsestas. I. dyr. Adaur Drienwa avónit sagaduievie nuchu oparu is por. breshien. Votoniost p. dyr. Chewielemki priedstowit nuch partyranchi is par. lonkesticu poderas otrupagi riemiechicy: oba te tevaty Lavietamily wierwiervie utedriesi, letóna stwchata obw prelegentor 2 vielter surages. Is spothavie tyur bnata árruieic udiciat ob. Avva Aojecile, letóne jost I selenctonxeu JL.S.2.M.S., povien ari arganixatoneme tego mieckantuc byio Z.M.S.

Toza Ayru rostali nárkiex sapenosuevi perver Z.M.S. priedstauriciele Mojsha \$obkiego. Reprequitomali angjsko polviet rww-desautore. Byti to of. putharruith is obs. ponvervite Thominanshi a jeduasthi u Uiepotomiach. Ob. parucunite pruedstauit is ennócie histons Wojshea Pohkiego orar jego walki u bakew Arcuin Cxennoug'o syyunalerie gioxyuny spod jorsua hitlenonskiego.

Drugive tenateus partistanyser proes of. panvernitra byf'o zapo-
 golvie is achole de madochoniarsy. Pool haviec tego ruteresujgago odvrytu of. porucruite Mouvisarski parniedsiat kiltha wesatych wancitsoir dotyergeych Iqdanrawia spadochroniarky. Thumoresti niexuviervie was mocharity, gdyi p. porwuwite oporiedviat je $z$ duriq unizgigtuosig is sradg gourgolviarca. Vastrogj stout rip jeskere mesebry, goly orfiestre mojstrana odegnata kilka piosende ungshomych i goly maxpocrgt sisg wievoreh $\psi_{\text {awe ckuy. }}$
$6 . \times 1.1962 r$.
Drisiejsry apel pomavuy vostat paimiqcony 45 morwicy mphuchue

popronit pe dyr. o myblooxcuie refernatu.
P. dyr. podkrislil singhakat oynouve swackewie Tewoluyi Yovídrierci-
 suigdry wanodawi. Thistoria ubieglych lat jui myharata, a leardy prueunjajgiy mote jeosuke dobitwiy podhriala myismoic ustrojir sogaliatyunego, Nto'ng voyoonqthoratha Reurolucja Paddxiervitoma, uad ustrajeu hoyaitaliAtyurnyu. Haridy mok jest dowodere wa to, jak milleie ruacrevie tho dles pohoju is pavomavia spmaniedlinosu ua simiecie niato ponstavie potyiugo paístona sogálistycruego, ketoryus jest Inrizule Radriechei. Vanód madriechi, który dokonol' jui tak mielkiego drieta i raplanomit urale
 sthich ranodour smiata.
 abeadewii. Cugóc artyptyerug moxpoengta kel. Berbram Plema z Xia. "etóna
 Naotgpuie hodvioute thotek z lel. Vu colegrata wa abondeowie theiec migiershei, a chór ackeluy odrj́piemat 2 reanobueyjue pieóvi: "Morskouriachy,
 Hhevana kiedriela", preditamejgeq mypadhi i jakie noregraty mi? poderas revolveji 1905 r. wa shicach Reterabeogaz.
$9 \times 1.1962 r$
Frua Hieriqe Filuiar Radriechich". It ty otearyi portisuny ua pilum produkeyi nadviecteig. itgb rehiva" teto'ry prourie moysthice sis padobat.
$10 . x_{1} .1962 r$.
is mavzy mchole pracuje pod kierosncictsrlue K.S. I.H.S. Thto Yttodych Reyoualisto's. Triniy adbyto mis rebravie, ua letorre vostat zapononay prop. vavkurnat. Myglonit on mepenat ma feurat istoswuek papiestora do Polski. Nymiquata mig dyskuzja, ale wie bandso oxyiniona. deyiy bonien dyskutije oif ar vuiyjoypur grovie. Dwie audytoriuu oncéviela
i harepuic. Oty pormie paracy is brkothych Motinch MHodych Rayaualistós
 7.M.S. wa terevie waj. Krakoushingo. Hrspouiva móntuiex' o wasyj mhde -
$15 \times 1.1962 r$.
Z deaxji truravia Mieriqua Bilucir Radriechich dryircelisimy filue ncyste viebo rexyserii cruchreja. "Syste riebo" valeriy do filuoór maduiechich ty hlasy, 100 "Sos uxtorieha", "Secq zunanie" "Ballade - iothiersu", ktione sq gtglookiur prresycieu dla midua. Toteci filun tue iroxystlvich chyfor anvuskyt' is zachngat'.
$18 . \times 1.1962 r$
Mieliomy driniaj ohoryiq podriviac gre manej ar lenaju leapecti ludary
 godviny roibrmuienaty dienizti pobhich rulodiri ludomych. Polaki folklor musujerny jest riennghle pishuyg i bogaty, byto nige co podici aniace, tyuu bandriej is dochadrito do tego dobre panacanarie ingy konavie. Tradyyiq ariaus orkiestina wie rawiodthe shechacry. Perrydka pogoda viclu z nas aditinasny Ha. Ci któncy vie proyonli ruag? tylke tego iatbuac', bo nyatyp by' bandwo ciebang is atrahecyjuy.
$28 . \times 1.19621$
Io podsunvonovie injuition dotychcrasorey pracy is aybmaveic vo-
 ktoma jeili jenuse wie jest najnariviejong as askede to preynayimuny ma do tego aspirrage. bicholuy Ablys 2.M. S. odly't celoravie spanaro-whancw-myborere ka mok ahealuy 1961/62. Na rebrawie byli decui pe dyr. Stankyte i Inowo Inoperarskie.

Podsumomauic anjultide pracy mypadto dha organixayii vie tak twoir doberse, ale teri vic tak vile, joke to caumavilt tour.


Lebmana whodrien i proferarowie
Dateowano myborn vanych athadr. briedumic nomangtoranych ortbutions sarregolu mytouilo a miebie fuwhnyjiych. I sekretanraue sastala led. Smariyua schmialt/Kl. X.a/, I ocrymisici intopicc, kol. Nuurych /he.X.c)

Irucuravia byty I seferetore KSTZMS rod. Sutho
E. okazji Dnia Rarty Truczyciela
i Pracounika ) (auki

Komitet Pour: Polskiej Ejectnoczonej Partii Robotniczej w Mrzesku pragnie ta droga przestai dla catego Cirona nauczycielskiego $i$ ich rodzin, serdeczne i gorace pozdrowienta. zyczqc dalszych wynikow w hsztaltow aniu i uychowaniu mtodego pokolenia dla dobra naszej umilowanej Ojczyzny, oraz wiele szczẹscia w źyciu osobistym.

Komitel Pomiatown $\mathcal{P} \nsubseteq \mathcal{P}$
4. Bhendia


Dxieic ifauorycicla preypada na 20 listopada, ale us naxy mekole jest dechodrany dopieno dxisiaj.
if rotosle jestessuy jate sunghle o ásury, druosuch jechuah wie xagavia was do klas. Insar i vaviestavie wi'ing o ortatwich, gargorkouych preygotoraviach do urocrystosci. "Oojboundrig' wijja sig "warsrateh" richoty hol. Faryuiski. Aremcie syyst tes jest gotove Ua stolike leig proygotonaue migrauki kuiatoirs podaruuki, obote stoi mata grupke durienreat is chlopcoir-choirek saholuy. Inare pornali cichuie. Mstajeuny, ody wa sale wehadrg Profesananie, letangeh is wancyue i masiue iviewiur ista presenoduicrgcy R. U. Voatgpuie ahtiada serdecrue iysuxvin wa sie P. Dyrehtora i Inowa Prafesarshiego. sapariado jeduath proundriary hourest siyorei. Yest to viespodxianba, htóng prrygatonalinuy dla wanych Inafersano's i Sychamarrás.

Ioly chóreh spiena ledejuo dla saxysthich. Profesaroír àyrevia os fomuie pioseluh, hetóngch proste stoma mynariaja wasz sracumeh iprrymigrawie dla raviych Dmogich Mycharauriar, usiysthich opacanyie
minusvevie. Nieserylety, unocrysty varotroy; atwarfena serdecmoicic i mescla-vil wikaji do hoica akadeuvir.

Söcuig perceuvewia parker. Nountetre Doobricielskiego, p. Pncybyó, is semdernuych stounach myraviajg usuavic dla truducy i odpomic drialuy pracy vararyaila i Mychomarry anas siyarge Profesomus mulucesois of pracy i roorgácia os Eyciu asobistyu Nastgpuie 1e. Dynehtor at iviveviu Inowa Proferorskicgo i morave dxigheye myystkive za' syerevia. Mrouystasi' dobiega kerica.

Cieha was terar nievuata prryjeueua'ć, unano aricie soboura, chociai parteciei najinifleszq prajjeuvasí spnaurity waw radosue u'ruiechy wa twamach maraych Aycharamcor. Midocrwie rieranylty waströj musiot panować jixi caly dricé, bo i sabana pory drinicghach orkiesting jest cotkieur wiennglle. Laveiart onkientiry tarearuy mapnoNoww Ontriestre Ohociustach Valkkidós Brourarricrych, ntóra gra uturory prusuavane macxy do suchavia. Ale cryí woina unyoiedriec jrsy skocruly poleance. Lebratisury sing s kilka par na hallu i probisay aorymiscie o polowewa. So dostojuynu polawerie pryysita holy wa kujausiaha, feather, maxura, herahomiaha. Jauevunyeu kanomodeur abnqialisiny wielteq saly, to suusc posoli, to serato podshatayige. Pruy warunke dostalisiny radyocki, wiveo to staneliciny do hrakomiake. Nesoty warsi vakowiongt maboure.

Gchato nas jesure jeduo perveriyie, pranycie autystyerue, leto're dostarvytto vierapausrianych urerusrevé, leto're nonnuiex usirituito ter pishny drizu'. Aystuchalibiny anyggthoir a opery Gayhouraingo "Engeviess Ociegir" anghowanych proes antystoir Jhaharkiey Síharmowir i Opery Jomodaney.


Srofersomawic mi craric trwowia unouzysterai


Porrenocuia prows. Kovnitetn Rodx p. Roxybys.


Fryerravie upo mintions. Eycenva prymule prof. Jamita starmbe
28. Xi. 1962 R.

Oduoidruit waskg reckoth, Teater ius. Solokingo i Tsmona. Ireyje.
 \# zapartyue ooldechere shuchalisury odorytynangch listor Chopirea, a letionych prortyce, pigheugue jriyhicue, scoucerce i brypertenzjocuakue
 i saintertsonavianei gevialungo hompocytora jego sto unckicue do smiata i sycia. Yedew v vajinghraych polshich jicyhownancars piot. Fiarivient Nitrach tah ocevie listy Chapaines: ... ."I wadx oyoraj notevalue, ber cienis pocy, patosue... pisot jo rawsue crtoriche realuy, nesoty, vie lubigcy udawrac daletio od illinio sis wa literacteasci.
 Alar ukarania Chopina od trony cobricimaxis jogo ayia, pouscedmich traste, zuonturimi is vizporojor. Joh rige u listor uytanece sis Chopire vie wa pidestale vieltori ale Chapise-xughty veloneh, proer to bliiscy wave. Thustraja rurryonua dopsetricits pighena inscuinayi. Itterary chopivea odtwamasece prove pianisthe pogitivia-
 usiun poriedxiei wocuyus ahorden huivicgyun te piskung inscenisagir byt miersx Cypariaua Kaveila Noridida, "Eerthperau Chopina" or my. konainir Maviaum Stojhoorkiego.
$30.2 i .1962 r$
Thaneaki, jah so rotue is Avaryja, urregdsitifo dxibiay miechareh

 to kolyju arlenaly do vieduicy $x$ viruneq wodg. Wosh guratto wnicomin? icinajge dawat boyty o pautostyeruych herstattach, letore obnacytyingy
|| wasystlie stmany tak, aby cili war sciouie sumieniat lesoctatty
 yauribho. Craseun ciri prudstawiat jokiè' runieregtho, vaseue roiliues. I tego lejqu mosh drienver meioskoratio o madach i ralctach ruego pryystleg suqia. Brwiechu bytlo parcy tyue o wiewiera. Ntiotuie texi
 ie cievi procdintawia poraloue drauo, a resete drievongt tinerduita igoduie, ie jest to kerana.

Juse n'roilsy tir byty bandro cichave, a sohawiekit is wanrz butoin leto'ng odknyt' pansed wavi, letóna z won pienosia mjolvie ra uqui. Idradjii tego rie inosina. I tak is pervasciq wie rpiawouri rig. Sasse viedaniantioo vie oolebrato urokee vabarie, letana vapronoly byto nevola.

1. $x$ II. $1962 r$
I. okarii 132 rounvicy mybuchu pantaria listopadorego ooblyt nis apel panaviy. Todega Sabian $x$ kl. K.c oderytit refenat prodstavia. joly or skrocie porebieg i vuacumue pastamia listapadoncgo. - ponstavir pighuie i pranduure usois vicrse HI, gatcruyishriego "Noo listopadoma". Oto jego houcony froguncut-
... Resxte, mog oryteriten zuajdriess o stanych. shryptach, A histoch $n$... matioo wuicraue..." "A rastychach mauusheryptach is st s'uiegu syberyjithile cservonygue na sul?;
$i$ jade debatonawo. by vuruic tichwilg: Raturi wa gmat't racrgto inge illuwirvomac. pistruje weandroír gireande, debew dehorowac', arieby Kolvoic byta i evicby staws... Tole po trudach, po nocuych usuptia Larstawn s ludeve jate marke gtupiue. I sodioar tragedig.
2. $\times 11.1962 \mathrm{r}$.

Nolejua audyja Kilharmavin Thrakonskigy byto paniwiecona muryce kouparytonons Potwacy ij. koupsoxytorons knajon's shoudynaushich anas Davii. Hnaje te vie maja bogotego folklanu musyasuego, dthigo tei vie wogly inis posxerycic mybituynii kompeaytarauic. Na tereuise Ptur. Skaudyuanskingo prour dthegie lata panomata kultuma wnuyucua \& trangi, porvicy myparta je augiebaka

Dopieno of 2 potonic XIX ar. pojauriajq sis pierwosi viehy kowposytorcy, houposytorry wa shale rariatoro. Yeduy ue w wich jest Edwand Irieg arany, "hopineue potvouy" byyngjuning wie dlatego is dororruat mielkosinq Chopinomi leas dlatogo, ie pierws cy utoreur Chopiua rigguot do unvyhi ludong rangy sicui. Utwory Sriega achuje piptewo welodii i cudorna hanmouia subteluych drorighas. Uystuchatisury uajbandriey chanaleterystyetruych atwomis tego komponytora a uiouoiniie -
"Motyl" utwoir fortepiacuary ir mykouavure it. Dobronabisicgo dire piesui as myh. Momama Nigrryua - Tive manistellea;
 Ireuy Rapichig.
I uturarair iwuych rompasytoroir myshechalisuy - "Smuenoir
 skeraypeorego / Idristaw Rerwer/ Lassua inaka Thomauliuga. Na vakonierevie Ireua Tapicha saspienala swidichg ludoreq piosenke Najmighercy enturyorue arebudxit dodateh, hetary dolgaryte artyjsi do riyuseu' siniqteckuych. Byty to utrary - Sercuada " crajkarskiego is myle. Idristava Requema i ludara pioseuka ukmainstea/is mye. R. Asggrsyua/ "Suieriva zanierucha."
 ouego Jyriqgelecia Paústura Pdohiego ma bieigy rate acholuy. Mllany VIII $i \underline{\text { 区 }}$ maji mantspyiay temat do opraconavia - stantugi mylsitnych palbhich geografor, podrómitión $i$ odhenysions dea rowraje nouhi i routlewierion iurievia Poloki" "i klany $\bar{X} i \underline{x_{1}}$ - , Punstanie styoruiare i jego adricie os literaturne i soctuce: Ostaterny tencuis oddowaciva prac
 knoitury vix or ubrigtyun roke, manuch hi tvi mig wieco amienity. Syuiki senitonocruegs koutursee, ty: myuitei oceny proer kevhourhic
 ortty dopiero terar. HPAánie wa dxiniyjoryue apelu P. Dynahter my onyt uswemicy bl. X.a., Alehrosadmue Hojdo wagmode, weuarch ua ansty, te ragicie IT miejsca. Yath is dearato o listy magrodranych ugileprary posian wisty prace reviiós Diewme Ogóluskenctakquggo


$$
12.1 .1963 r
$$

Dopieno drisiaj zawitat do was Nonny Rete, a macrey dopine drisiog moglininy go uroyryy makem pourtac. Byto proded tym
 warsego halle is cals belang i midomisteong orer $x$ systspawi, któne viatly uprayjemini teu wievnór. Trud ityme crarem ins optacit, bo wrystho mypadto wa pigthe. Bytla pigtwa chaiuke, nóziveholomane bmiatta, dehomage jate ebojhi, wo i co rajinariuig-tase-merothe vabowa i proyjeumie mpgolrove chwile.
 neopha wononocrua pernymrocite wseysthime hewear. Durio isuich he mynotata mómuici charahterystytra kelar.

Nojwighesey talunt do matyry i Aawokrytyki projausili wervionie kl. ẍta, ktánych charaktenystyhas byta usjichausza i vajbandricj rabavma. Bociuly Gemoony Ylopturch opomiadol' nau bajki, a wouret mymaronymal bohateriós tych bajek. Noxy thisu uajbandricy padabat sis Touecio Saluack. A pateen parysictla jusi koly wa sabare, ar cravie ktory yjaurit sir "rtrrascuy" turou' is solotlal syonomic' P. Dyoletora o presitiviumie zabainy.
18.1.1963r.

If dxiniejncy andygi antyoci Filhanwavii Nnalconshiy swo ilismili wave priesiycie karwawath me Jranyir, karwanoatle $x$ pred 500-200 lat tencu. Z zainteresaravieue stuchalisiny ppoiadavia - tyur, jate to taicrouo va dawrych exarár ua diocrach anystoteragii praucustriy. I viquinizsuyue rainteresonowicue stuchalis'cuy uelodii tauecuych, ketóre towarnysyyty zabowoue dwarokive. Ayty to anygiudue welodie sapisaue preer dwarskich kapehuistriór. Misteocas' jeduak pturoroir, Intónych myshuchalisiny, byto fraguenentavi suit zwauych kompanytanoic. Bomiuu rhtad thpanych nytwor toweanych pootwingt do stworseria rovey farcuy wnaycruy tree. nuity oxyfi siograuki ruelodii tauecuuch. Tlarycrua suita fraucuska a XVIM ar. shtada
 po urepici jy stuchavo. My viestety miclisiny moxinos' ty theo stuchavia wo i orynniscie podriviavia ropavialych utwómis Monanta, toendla, Bacha, Daudrieux , is dastronalyue ingthanamic arthystoir Ölhanuowir - Manii Juakyiko (partepian). Tadewna Kwehankiego (midownela) i Jacka Nivelta (skreypee).
29.1.1963r.

22 styonvia otwancicen wureuue or I Pawilonie cytadeli Warssanshicy wastgpita inangurragia unourystych obchodán 100 noonvicy
porestanta styonionego. Stanomiq oue jedeu e gionntych akeutoir obchodoir Tyyrigclecia Painstioa Polshiego. Paostanie sty meniare vajuenije


 uriqduilionuy is masty wihole.

Soustavie styenvione just judungue a tych pivinodór wavay histoni",
 wia mie moina poumigisnyć dlatego tytho, ise rie pryyniosto nayciptra
 ore dla preytoitych wickions, urnoghochiejgig to, ie as tyue exarie odrystea-
 ilici , ie orgauinatory ponstovia- Mervovi " pruwidxichi (jahich wanuukirt potrruba, by marremie o siepodlegtosic statt mis meoryuirtoring. Byli prechowavi ot tyue, ie poortauie moie ingiesiyc atedy, gdy neviwie as wive udriat' caty warodd. Chcieli bric sig za woluaxi' $i$ lud. Dlatego to ir "Morifforicie do narodu" mydanyue 100 lat teme paren

 ber móvicy miany i rodu, pochadrewia istaue + maluyui, ceireyui obymatelavir hnajie. Aiemia, htóng lud rolviery pasiadat dotzd
 munkomo jego oothasuóciq, dxiedxictomem ine.enystyun. Poustanie za coolwos' $i$ lud vie prayuiasto nolvos'i, ale chtop polathi atruynati miewier. Corr is delarecie $\pm$ du. 2. M. . 1864r. wio'st rigiany paínscangrimioue *Mndestwie Plokice i wa liturie. Chlopi polsy straymali niving boe nykupe, a wize toke jate rapowiadar Tavifest pourtaivago Tung du vanodomego.
"berwoui" miencyli is enyyigstivo posstania pod wanculieue isistego mppot drialauia is newolveyjuymi decubtenatavii Rosji. Od oraseir parstancia styamioncgo dotyje mir rewolucyjva mpótp raca rosyjsthich i polsteich bogomuitiór o sparawiedlimaóc spotecsueq.

OOjiniglesiyue sungiestineue powstonia byto to, ie ostaterrice abolito fendalinue wa siluriach pobrkich, ie rapourgthoratio wang epoke. Ittyj rancy epoce do malki o myzuolevie spotecmue $i$ varodonse mially istauqe' rone nity. Dalbza malter wiota papromadxić klasa nobotviera.

Prayoódcy i bohateronie panstavia - y. Dgpromshic s. Bobmourthi D. Drwance, 亡. Padluoski, \&. Sienakoushi, R. Imaugutt, Houke-Dosok, N. Mróbleuski, les. Bnwóska, Heidenrich-Mruk - castugyig ma pawisi,
 malayhti e vorrq Polster - hedanq i viepadlegt'z.

So costeferyun seferacie paii prof. Nounghiewtur rool. Bocryishi opariedrial' or referacie o relahach bitemeych 1863-64r., matouiart referat hol. Mani Paly praedstaint ndriat obcych rewolucjouistoir
 odripicuavice hyuuue vanodomego, gdy urtyrueliniuy recytacje utwonor wórriquch obohaterskiy tragicumy malce polshich ponstavicir. Byty to mierore - "imaugutt " K. Ujejstiego or myleouavin hed. stauistory
 Sa sahosicruvie holedry Sxydete i Mleako rkl. val. odtworryli fraguent parnèsi t. Levounshiego "Miemra meha".

Na sebravie Nota Miodych Rayonalisto's p. prof. Makumat phavicuyt amawiać temat : "stosuveh papiestwa do Solshi wa preestrzevi viehoar "Dxiniejoxa prelelegia byta chybe josrese cichawrua

iuteresuje, viauoaricie storsuuke papiestura do malke ranadonomynuoleicrych vanodu pobstiego. Porvozove nagraduievie byllo nóntriere atrulure se megleder un obchody 100 mousuicy poustavia styervionego.

Ineledgig poparzedxily arybony womych artadie. Dotychenanomego penen. Noto hol. Hachossteiego (XI.6.) rastqpil vonotiypracy, led. Nejciech duaurych * lel. X.C.
7. 11.1963r.

Drimigoua audyja Thateo triej Filharwowir Manodoneg pruviosta vos ar macranosnavy, foutostyauny iwiat, co prayorto tyre Latuig' te uviolia do dyhpoxyji ponowrdsing noidithg unanodxiejsteg puryke. Lacrouronawa surylea ouranomata noyystheich. Mstysrelisiny miele piqheuych uturoroí, wizdry sunyui: "Marwwie" Roberta pokuvava, "Latopioseq heatedni" Claud Debusse, "Tricech budnysoir "sta-
 * opery Chusuberdinga noí i Matgosia" i gpery "toust ${ }^{4}$ Gundter, Sorvaliriwey pary oharji mary ivistrwuent-altómk, wa betary grat Jounas stealstei. Tuwi artyiu., potoryy anytgparali is obsivigmy andycir to - Sowia yaskuta i Lbiguier Mdanorski (rpient) onar Adav Saler (fartepiou)
$16.11 .1963 v$
S'eatr sudany is Joncy theie kienomaugy parere Jhyntying pleusiauks stat his sthusky wa cato Folnk? priess to ie sctukei, Intóre wystowrie, dicighi doshowateure opmaconavic neryjuerokieure, onygitualuype delanayour i snistuy give aletonoir oniggajg mary
 Mydawir pariada pruedrtauieuie "Driodóa" Michieuricke, którego previemar adbyta mir or woju ubieglego roku i htore utruatito
stani teatru. Nic drismego, rie wy rommiei bylisucy cichauri jabe mygleqda to preedotawievie is mancylisiny o wyjevidric, tyue bardedy, it "Deiody" req lehtring scheolseq. Murichincuy jate zinghle crehase
 cholibury. Styondinury, is paxedstowievie jest pistere, ale meory-
 dthego vie uoglisuey myjici e podriure i jeseche ar unavie parrotuy drogi garzenteno royprawiolisucy o prsedstowievis. Nongjutire jui se sivuo a preciex \& wienviejocyu podriweer undiniliving - grse aletariár i delonayach. Dysheutousalisuyy waiarcie, bo penre Mjecia budritly jedvale sprecerue nedy. Dotyonyto to ncenagóluie oxgiei I, chocicic sacyney zgoduie toiendxili, ie gre ahtorion byth bendus sugestyuna. Prwedetawieric , Driodoirr ar teat rice voushedeive byto dla was naportowid wielleiue parcerayeieve artyatyosиyue, dlatogo na pares rie sapanuivy i skgeto Ardriency do viego pormacace me spowewieviach i waroych rocucaroch - teatrice.
17. 1.1963 r .

Mrmądrilis'uy miecworviéz "ispiewany pioseuki" a pavincwi duibigj invieuivy P. Dyreletora, mije śpiewalising pioreuki da Drogiego Solewinouta, wrescter rie tylho śpiewalisiuy, pastamalisucy siy bowrive o bogaty prognaue antystyoncy. Io toivire
 rocpocigty ing prourdrive poping utalectoir nokolnych. Mlary $\bar{x}$ mystgpily $z$ iuncevixayig "Ach ta drimiginca untodriex," "otoing. uttodrier vosrego licenve apothath ing i patrowami woech wauk i pricehowate sih, ie wiejjest take the, o ongpu wiestety uie woic prselsouać proferonór. Soteu śpierauo piaseubi

 wa odegrata kilka popularnych velodii. S. Oyireltor podivighonal sa te pighue nymary wastych weruci, ale st viendivit, ie unjuielons uieypodniontes dla riego i properosiór tydnie nasa dobre souhomavie i pilua nouke. Hesota zabawa rakawickytla uronnystosic'.

Aktor Jeatrue Lieni Terakorthicj ins Soldhiego os Jamanie preyjechat do was e odenytem o iycie i twooncroici dwoich uajinislesych poetois pobricgo rotwautymuve, dwo'ch wassych wrisurair Adowna Michieviona i Juliuska SHowachiego. Oderyt by t vienuyble interessyigoy, pruede carysthicu se unglgde ra to, ie dopetsicity go recytage utwarair. Nojivighsce vravienie wywarta recytaya fragunutior

 itworcrabicig Midkiewioka i stowackiegs, sblicift vas do writhiy pouji i vearat jy pigheno.

Miqdnynanodowy Drieni Mobrit jest dole Divia Navckyicla srięteu, hetáre obchadrivuy do rohue soccregáluie unoxysive. AN Duin Mobict shetadany waryue Paniom Prafenarkoue iyakevia jaho

 aie dla ich pracy. Nojprostreyue myraneue mareych uanci' ig vawse lewiaty is she chyba cawse spanaigir preyjevenoic savian. Pmopersahane. Opmás tego aby spolvic mpolvie bilka witych charil, courve preygotomyency uysic antystyerneq i thak teri byto tym nareue.

Oneywiscie ry wodrili chlopcy. Hol. Backyushi thocyt ageremia i kunaly waysthive kobietove as wassy schole. Tie sapornviat teic o teoleriach ach, - tyue, ic kuriaty dastaty ty heo preedstawicielki drieuren gt - hederianhi 1. Paly i S. Schwidt. Kol. Onwianishic = Nel. nu myfiosit miense "8 marea" or hd. Purlitansthi z hel. X.i ouwónil sagaduievie malki sobriet o ronrwoupraureievic or nóxiuych linajach. O pasisigceniu kobriety-watiki: is unitosci donathis mosity praguenty : poevatue kit therose" H. J. Sot oryreakingo is byayforych proc" \%. Lemoustiego recytorove prous kobesianti, M. Polly i M. Bubearskg (IX.C). Miele cieharigo domiedxichinuy rip o stawnych kobrictach suriata io kobictach ar ogóle * wagovarin "Po is owo o bolietach". Macysthire bardro iif padobato przedstavievie ,Jowy suoduzi Jtravichiego, at latorym mighe ndriat roleriankea $Y$. Towuryte $x$ kl.ix orase ledcdry: Inabavia is Backynshei 2 hl. $\overline{(I I I}$. WTa eakanicrevie unoerystos'ci anteiestra ratholwa "Mriertipinty" odegrato kilka welodiri, wigdny sinuyui "Hróc' do Sorreuto " dla Pau' Profersorch i "Jy uave ar sdie cas" dla halerianch.

Sa kolejuy andygi Tithanuowir Hrabocoskiej poxualisúwy zycie i twórresos' dróch wybituych polshich koupoxytonór: Kanala Sxyuawowskiego i Flieckystawa Tartowicxa. Jych chroch buchi magsisisly woxe Hgerytoby muitomavie Votr. Jch bonieve twárcsos'́ koupaxytaratea róxiui riê tak zuacruie, ie moina tych dwóch homporytonós vestawic tythe wa caradrie beoutnastu. Tiand poxyruauarabic pores twoirerosciq atwancyy rorne en roxwaje pobshiy. wuryki. Hybieg saryue talenteu 0 cate ćarieranmicure napriod, parker to jego utmary sq takie drisiaj ahtwalue $i$ bandxo monocresue. prymanontser ciesiquy sif stang icevio -
uy va gravica, is horaju uie suajdowat srommienia, byt nanet uysimienacy uta'sie eparrodu viernanego is Solsce vowatorstiva ar runrye, wo gramica borriau murytea prositta jivi preeniaur $i^{\prime}$ odriyta ir catkime romey fanuie. I dmgig strouy tmuba pryywac', ie utwony Sxymaworshiego sog' trudue $i$ vie take beryoornireduie, jofe jego poprneduiteóns - romoutyonuych twóniós
 (a sxcuególuie piesui) Thartbinicxa so preyojoue rouentriene, powage, oussto ialem i tpshenotg, staworig mige typany preyktaid sitwonow romautynneych. Nartowior bardiso chgtuie prayimowat ra tokst moich picimi wiense stowankiego.

 majbardriey' dha ich twoinerasici charaktengstyoxuych. I citworois stymanowskiggo mystuchalisiny terakeokowiaka (A. Dobrowoldei) pisiui kumpiouskich (J. Rapicha), prague utu = opery. "Harmanic", ketory odegrat wa skraypeach Bolestaw Biecriabs aras vabawrych "Rymór dxiccigcych" - piesuc do ato'ur Ittakowivo'incy, którre odspiewata Il Saxarska. I uturanow Kartowicra ustymelising 2 piesivi- skegd piennone guriandy" (do stórs stowackiego) i" Yausid"
 itassumeony": Midarnie fistesiny rie take bandro nowonesim;; proynajumiey pod urgledeme unuryhi powaring; bo bardxigy nam sis podobaty picinui Kartowicra, natouviart a intwonór Sxymanowheniego jedymie fragment baletu" Hamaarie".

Irred paroma dulami gruptra ultodriciny uarry soteaty stanęt'a do X Ogóluopolskiego Koukursue Recytatarmkiego. Do soxkshuch eliminagie ratositia sig stamens-
wo luata livabo ucmións, a rackej ucrevvic, bo misród 20 werestritoór vuajolowat sile soledwie 1 chtapice. Manu uki kouleunsu we byty trudue. Mordy ucxestuile vusiat wyrecytowacix pawieci, onymincie preed komirj's tircy fragwenty t polskiy literatury, is tyue jedue fraguenet utrono rapisouego po wojuie. Tervatylea byta dowalua, natomiart formy literackie oteresloue-pourja, proxa artystycrua i publicystylea, Mrockedrych divivayach odvionty sukees holeriauki: B. Biernat (프.a)
 i $K$. Cichostgperka (xi.6.), ketóre padxiclify ris $\frac{4}{4}$ viéraun. Ie 5 kolviouve migto udxiat is pouriatourych elimiseayich, kére odbyly sir veromaj. Na dxisigiscyve apselu $p$.pnof. Bereriute paoiadomitb was o ryuileach, letóre is pervey wience by ty raskakeyice. Fcd. Cichastgpska, betóra or orkole rajita dopiero I wigses, wa pariatorych elimiwayock nómivi cajita IT viejse, gdy tymerasum jy bolerauki whe pouto'rxyty soletecesu. I vigise rajita ner. Techmitenun Elosusviisuugo s Brresten, a II wex. Teehrs. Rohvicrego ss Aojiviere. Nernuq oue udriat is eliminayach mojenoidhkich is thakorie. No apelu wotysuchisuny recytacje:ted. Cichostippseig (fragment "Prseduriosivia" Seramsteiego) Bukorskevig. (miem Satčyu'skiego "Girysure") anar M. Palyốrry (Pragreen. ty listór skowackiego do mathi) Soten kuryciqzexyrie otrywaty uagnody tesigiteare, a worysthie poxastate kolerouki pawiqthei whertrictua rónviex ir partaci herigrich

Thouitet Szkoluy ZM.S. nawiqrat kentakt se stedentouni W.S. W.F is Atrakarie i xaprosit ich do wasigy
sthoty. Oduriedrisy takie wastsprig co motere i staty sig jui tradycyjue. Mo tycu roleu parxyjechato durio artey anob, pnyjechaty nowriei dxiewergta. Soscie moregmali $i$ dnuriuvavii wasky soklety - iecirteq i urroleq, wecke pitki siathowej ikosrykonry. Vanónuo wori chttopy jate $i$ dxierrexgta prregrali, ale veex scatieóntei chtopeóns byt bandso ciekany studentou victatiro prxyrosto xnycigstwo, mygnali vievielleq prnemaga punbetór. Poten vichiśncy okarjs podsiviać poleaxy ginnartylei artystycxuej osxycrisicie is myleonarice raskych ruifych gonci. Bpotkanie zakouckyt'a kro'tha argsí artystyana.
26.111 .1963 r.

Lawody Sxholuych Lig Quixorych noxgmynaty sis tego rokee os 4 etopeach wa tercuie sokeoty tak, xie troosto to dosye' d'hgo. Po werorraisxych poicourych elinuinayach do ketorych prnesto kaledurie 7 verestuiteór, hounitya erghiondea agtabita drimay urritei. Trky pienme enigisa sajgli is kolejuosici : staviottors Japa (lel. XI. a) Marele Steurinutt (X.b.) orar Stauistar Oiegabli (III)$i$ ani bedes seprexentowaci nareq mekeds ra elimenaciach pawiatanych. W Youkeursie, letóng angavixanacy jest 2 makue ua roke perser Z.M.S. i vedakey; "Dookeot'a swiata", urighisiny worysey udriat. Dxighei terue pomencyta tris warka wiedra - Polsce i suriccie irpottresuyen.
$28.111 .1963 r$
Merestrierylisimy is boundro wifyue spothanin, letoin byto waraxeue bardro poriytecrue i ciehawe. Inryjechatido uaszy' scheotly ra caprosxevie KS ZMS studenci filalogii
polskiej wa M.Y. , ketorrey probrig juri sarych sill is poerji. Jeden $x$ wich Michat Ccarsecki jest obsolwentene warej rackoly, sijc spotteanie byto srukególuie prajjenue dla riego i dla profesonór, letómy go suryhi. Crernecki i kolega, z hetóngue pruyjechat - Andiny ufierschousti, uateriq do Knateocorkiego
 wie. Koto poriada bogate tmadyge, chociari isho takie istwiege wiecatle 3 lata. Tchnsti obecui jest jedyuq tego modraje ivertytuyis M leraju, chocias is latach 1950-56 istriots Noto pryy karidyue Oddride Lurigzteu. Vatouviast tmadycie M̌nakoushiego Nota triggaig r. 1945 , Audnxy Bursa, Jerky Knatictei, Yerny Haryogunowica, Nadeusc Thubiak yau Stoberski, stawowir Mroxite, Mistawe Skyuitarska, Tadeurx Sliuriak - to praytetadorro kilha viebtahych decuie we wypett. oxesuy literatunce varuoisle pirsarky ípsetoir, letónych literochie stant odbyrat sis utaruie ua terevie Nota. Ale tradyje vie vogr prxecies preystaniac alctuahnej diciataluoici Noth, viexurytele poxyte unuly i wrelostromey: Myjardy or teren is celu prowadrevia pracy leulturaluy ua tervie catego wojewódrtion, spatheavia 2 robotuileavii i utodxierig is scheotach, klubach, surietlicach - to jedua $x$ forme driaHaluasici Yota. Ie twórreosic' relodych jest raparawolg wartóciowa, dojirkata i vie patraketowava pes dyletancheu prxekonalisiny sis sami, shuchajic wiensy Cserweckiego i Gierschouskiego, letoíre uave edcxytali. Nie poperxestali xresxt? wa oderytaciie, powracali bowicu do singch utararor, creppali $x$ rich parcyletady (wizdry innymi' wiytych prenasiui) proy udxielaviu rave ryjossívé, panientari mynigrata ing dysheusja stosulteno dosyé oxyurioua se maglydu mato,
ie pouraga branowouych" poetaí vie byta wiclka ir vie setruduiaHa vave ingurary. Soiegualisury $k$ iatem witych gosici, prosige by mas oduriedrili jerscre rar.
2.1v. 1963 r .

Bylisiny ua "Fautanyue Yuliwva stowachiego is Featrse icu. Stowackiego is Krakarie. Bytt to jubileumxore pruedstacirevie beny sckoluy;, letóna obchodxi 30-becie porego istuievia. Roxpocketla surg driataluas' mystavievieu stosiuie "Tantarege". Odtwoireq gtónsego bohatera byt mtedy Juliaue Ostemoa, vieryjorcy jivi dris rwakowity aktor, wiexapaneniany oltwo'rea vielu pastaci, wotarzcra postaci $k$ drauetoir stowachiego. Dxisiaj roly Tautakego powierkouo aktonour utodego poteolevia. Cala ras situtea jest ukaraua ir vourju purictle. is ciqgu 30 lat suievito riq uasze spojiremie ua teats. Nie tythes is thierunken udxiuriania formaluego ory trwo. odbrqueocoiavia klanyexuych tetestonr. Turienitsig zasaduieno rytue syeia. Heuy sige tou unoong zourienac stroIf dramatiu stowackiego, chociar chyba vie róriny od iutencin autora. Prawobsiuryu bohateren Fautaxego" ijego go'ruq postacio jest stary oficer nosyjshi. Ten fakt uyunaga podbréslevia dla wharavia petui problunatyte. dravatu $\sim$ odtuansuiu wtaxciwy atwasfery. Soctarowautyh mapisar dravat jaleby antyrowanty axny. Tekst bourieu sauriena uuóstwo irouir phienowany prkecier rowantycrueum stylowi sycia i egraltayi. Bauhentugice anystotemaya keresowa, wudrowy wielleopauistien ijjeicu hrasia Fantary i suvieswua is patetyeruych odruchach jego dawrua kochauka, hrabiua Idalia turontg tu siwia-
ie powaga branownych" poetón wie byta wiclka à vie setruduiaHa vave mynvary. Soiegualininy $k$ Lalem witych gasici, prosigg by mas oduriedrili jercue mar.

Bylisiny na "Fautaxyue Yuliunca Stowackiego is Teatrse icu. Stowackeiego is Thakomie. Bytt to fubileuobxore prxedstacirinie beny bxtroluy', letóra obchodri 30-becie prego istuievia. Roxpooextla sing driataluas' mystawienieur ittasicie "Tautarego". Odtwoirca gtórsego bohatera bytertedy Julious Ostemoa, vieryjicy jivi dris ruakowity aktor, vexapouseniany oltwo'rea vielu pastaci, wotarcera postaci $x$ dranuetons stowackiego. Dxiriaj roly Fautakego pourierkouo aktonowi utodego pokolevia. Cata ras' situka jest ukaraua is vouruu puritte. ir ciggu 30 lat suievito sig masse spojninemie na teats. Nie tylteo is thierunten udxiurviavia farmaluego ay truo. odbrqrouionia klasyeruych tetestons. Eurienit sig sasaduicko rytue iyeia. Teny sige ton unokq zawierac' stroIf drownatu stowackrigo, chociax chyba vie móxiny od iutencin autora. Prawobriuryu bohateren Fautarego" ijego gtoinng postacio jest stary oficer rosyjshi. Teu fokt uyunga podkerślevia dla wharavia petiui problunatyb.
 romantyh mapisar draviat jakby antyrowantyaxuy. Tebst bourieu souriera uuóstuo inowir nhienowany prkecir rowantyorucum stylour sycia i egraltagi. Baukenitygue anystotemacja peresowa, wudrouy crielhopaishien xyjiem honavia Fantary i suriesrua is patetyerrych odruchach jego dowkea kochanka, hrabiua Idalia turarkg te sívia-
tek poronós rowantyervoin: Inourdxingyee rousantykieur jest cardhi major, proyjociel Polateór, t letorry chce pomóc dawuyer uestauicoue i zakochauy pavae-Yauani i Diavie. Yego S*wacki rie ob́vieska. Major ofianq whasuego keycia ratuje spoteaj is szerricie troich prkyjaciót-Dioua wie rostaje "sprredaua" Fautaxeuu, ketóry uraca do Idalin:.

Roly majora odtwarrye ciepto i ratunaluie Andrncy Ninucryuiski. Tautaregs ragmat eutody, uxdohiony aketor Marche Wolexenstei. Pora tyue wide syupatir ircbudxita is was Thrystyua Harrel jaks ulodriutha stella, siostra Diacy orraz Rafat Hoyetawociox jateo Ixeckuichi. Mिsucuie prudpotowrivie "Foutarego" preyriosto rave ciele chwil wranprevia, porostauito rócervier churite refleteoji:

Na drisigjoyyue apelu vastapito urocxyste zakocicke vie Mouknerve Crytelvioxego. Do uygtoroxuive seferratóar pruer uexewnice : Yoirefer Migdat (XI.b.) i Aleherandr Hajdo (X., a.) Euryciexcoue ingerowo nagrody lerigithour. Na poxiouie
 koleriauke Teresa Eiosivirka (XI. b.) i A. Hajdo (X.a.) Dnugie vicjoce eajgt'a yórefa Migdat.' Na poxiouie virisxyue (firi-viii)
I viejoce-kolega Werewha, İ viejree-holega Michiso (hl. Viii) Mynóxivizui uckuionie bydoq repmernentować rosteotys ua wojewodrkich slieminayiach.
19.iv. $1963 r$.

Wiele pogody i mexergo usuiechu pruyuiosta re sobly kodjua ondyga Tilharuouir Itcrakowshig: Nic dxisuego, temateve andygii by" hwwor wo rueryce. To sporuntomanie
kojarky siq wave z suwrykeq lekleq, ronnyarkong. Ireanynniscie, as komporygach powaviviejrych bandro wato jent effetow huwanystyeruych, wo vie kuacky, ie wie wa of mukyce poraving hwuoru. Na dxisiejozej audygii najbandring was rorbawit waso many zuajomy - purou. Justruueut teu, chociaix praurie jabe sóniat ptary, vie daje viz uitodrozycue od riebie. lirrar ie salesofoneus i innguei vehodri it slefad ontiestiny jóskongं i jest wije bandiso voaroureruy. Va dowo'd tego untyrokelitimy utiroir "Kowieruy puran" is nyturie faxtmota. Purou maccyano'cie byt' kovickuly , preregolvie mtedy, goly s'ruivorvie "kewaheat". Bandro neote byt'y noívier dura ivue utwory- "Aiabebskipurou" i Kapryisuy Jelarnet". Dodobaty sir uave talerie piesivi "Laria" Trimidounskigo (do stồr Mirchieuricka), "Dua urádra" Dargouyskiego, "Marukcla" vauorockiego" iania Yakuba " opery "This" S. Mouniosklei, orare dwa utwary fartepiauare "Priany ston" stefana Khivielewskiggo i "Shacroca pitka" Beli Bartska. Yeduak uajsiluigise wravivie uryuart' va ras jedua jédyua kompoxyja, troche odróxiviajgea sir ad porastatych teveatykn isparve. Byto to "Kotysauka", Gershoxina, koupocytona aueryhariskiego r letóny is siry twórerosici urfoorkystat majbourdriy wartoscione edabyexe rurryki jourrong i pierosy potrahtowat jarr powarivie. Hotysauha" vachurycitte ras suajig recelodiq, trochq sugtuqx itroch tleliurg, petur gthbalkich touchr.
Dxisigioxa audyyia byth jidug $x$ rajprayjeneriejoxych wo catyur rokn

Mr calyue herajé truajig preygotouruia do abchodo'r pie roskonajonnego boiqta - take brkuiz kownuibaty radione,

Mraj-to wiqdsy jumuri i maske miasto, i rarsa prebila.
Mykowatisuy jux uasze robocoiqzania. Mreqduilis'uy takie boukunts ua wajcichawreq i mailaduicjrea gavetleq o tewategce riniq-
 ledege Shembotoviuca $x$ lel. NII $\bar{M}$ - ganctha led. Howy stauefest亡 M. X. a. Mdeleonowalising tówrier tridwuek pondeduy. At dripiaj otaruie ureqdwany abadewie piernoskonajocog. Yest to varazeue geueralue problo prked powariuyue noystgpene, itg palug bomieue crepieq artystyonerg eystopiusy ha akadeucir: pociatoney: So prrewócriecuis p. Dynehtorn i preer. R. ll. bed. Iocryiéskiego, chdr skhaluy pad dyrehyig p. persp. Sterroboto-
 Majowej: Nostqpuie stucharuy recytacji uriersuy - "PiecideieniLin" Brawienskiego recytuje K. Cichosteppska, "Rrecrponpality" Labierwoustiej, Manek Graboura, "Ojunjeuq" Iotoryústeigo M. Bukowstea, "Oherkyle" Tusorina - $\sim$. brydele, "Va 1 Majá Siedlocheigo - Orwiaciski i Suleicurile. btuchany takie ntwonón fartepicuowoych - pectovena Chopiua of myheouavice Motyluesteiego, rapesodin Lissta (Barbara Bieruat ri Motylerai) orax uarsia Schuberta (beoledny Sukieuvik i Matylewshi) Na rakouicreceic akodecuir xespat mewryercuy "Rythu" gra
 "Malc Fraucoris".

Dritriay po potuducu, w przedobricu' évigta Pracy, prieuraskenowalisury ulicauri urasta. Miestety pogoda rie dopisata Najpierw sackg " urije' drobuy desxcryks, a poteus late jote 1 cebra. Woda chlupotata wance so butach i ha-
pata $x$ wobois. Tric dxickego, te pridteo atracilisiny arimusv, ettóny próbocoalisuy odrysteac pruer ipicieosuic pioseunt. Yakaí-
 na ketion preygotowalisiny program artystyorky. Mive mielhigj treny myhowavoi's mystipe mypadi dashorcale is podabat mis sorysthiver, o cryme siciaderyly durie brawa.

Dxidsriay aura okarata sieg bandrig prychylua. Stecice myjreatio vira chmuerete i oglqdato riecodriewny widok. Uhicaui miasta maskerowali ludxie procy, a do sich ivas urypadio ralionyc', poniewasi riemato rawgerysury sis pny wouse. Miasto prybrave is rieten', crennivi' $n$ biel rusicuito cat'kicue tone oblicre, a wiater wie nood rdicrye' moxysthich chonggui, tmauspareutoór is matych chanqgiewet.

Milodxiex warrey secketly sitta podriclona ma grupy. Ia gru peq orturnow E.M.S. hrocintth utbabies vierargacuinowava, daly marcerowaity harcerki, a ma koicu proferonourie.

Pochód skierowat sis ua plac Noximienca itte. Sutoj; jote zuryble is takich ohoryach, pruemaioiah ajo ure varago
 antynty crua.

Dui Osiciaty, Neriqifi i Prasy to plenes, wherongue moxiny spodriewai sir wiekaurych rimperes kulturaduych, pagadauck, rypotkoui', cist.p. Ale takie akeres, is ket ongue sami rueriruy myhoraí skerokq driatahuasci, ouryoisicie is taknerrie parosich riorthiwasu'.

Diviaj wystuchaliswey cieleawy prelekini red. derchea Eleletorowricka - "Hrielcy two'ny powicrici auerykainkleig". Prelegent onvónit po ledri zyuie it two'rerosici Faultenerra, ylenigwaya $i$ steinbecka. Jych trmech pisarey tgerg meery marky powierschonse. To, ie sor mgbituyui mpátereruyui pisarsaui, laure atauni vagrody Nobla, ie powiesici rich zuoue rq ua catyue sariecie i thwuacrove na wiele jixyteór. O tyue chyba wrynocy wiedra. Hiedriclinsuy mórwerier i wy. Tualisiny ter tnochg ich iycie, wo $i$ ouryuiscie cxytalisiny ich kerigiki. Tie *ualituny jeduale ua tyle twórexaśu trkech wistroóa, seby dokovac' paroicoovia, a to wilas'vie ncryuil prelegent. Srckególuie uaistereronolio has paroicuavie stythe treech pinarky ptoiny najurify sich rósivi, bardriey jesxere wix panoblematylea ich dxiet. preregolvie zaruauxa riq ta sózivica vigdxy dwonna z wich Faullewerese i Hhemiguagan. Aystarery otwonxyé kerigike, pr lotonyu koluricle unigson is precerytac jeduo rolouie, by inedriec letoing \& wich jest jog autoreue. Viliam Faulleuer - to pisarie elemeerywentator. Styl jego charahteryruge sig rowolelet? i plesuyplikowang budowe rdaui, pmex co lerigcitei nie so thtwe or uytavire. Yeskerce jedug trudugéc' spravia uprowaobevie pruek piranca tour. enonologu verketmwego. Faulkner stara tir uchuycic' i vavotowac' uajdrobwiejsse sockego'ty toku senfolevia is oderweravia bahatera stry pourierci, a waret stana siq uharaci to, co edcwuwa bohater as poobisioiadomosíl

Supetrie oduvicuue achy posiada styl Hemigaraya. thaviguray budyje herothie, woigite kdania. Yeot onserzduy witowach, stara his wymaric' uysili prosto i sroxueniale.

Iroblewatylea dxiel trrech arilleich twórioir jest glgbolea ijpruevauria do leasdego attowicha. of porezedlug muragy vostugin's takie pouriesci jole "Axyl" i" Sarton's" Taulkuema "M Snoua guieure" Steirbectea , "Koume brije dswore" onare norda "stany ortowide i morse" Hevciguraya. Pourieici te ciesxq roig wsiod uas
 teleach take, ie truduo je keupio', exy texi wyporyyerye'. Noyuiteiour dxibigiorego oderytu tydxie ka penseo ruiglenkeneie vig fy porrytuasici, ale vie bedrie to jego majwigherna vasthega. Ireleykya is pienvokylu angchie powogth nave lepig wronvuniec thairinoic truech wielleich wistmóns.
8.v. 1963 r

Mriqadrilisucy apel, petáryve jeduocrésive wersilinény diva nerigta - Oni Dócuriaty, Ksiqibei i Prary orar mockuéó? Koustytugii 3 raja. Mitor' uógtly pouriedxici - fo rua pieruite do wiatraka? - a przeciec wie trmeba olthgo unyólec', viby Koustytuya 3 Maja vie phojaryyta sis w wietien Oriutecenia, letóng take wrele wcryvit dla pastgpu, dha poduiesievia nauhei i obsiaty is massyen terajic. O driataluosici JCouningii Edukagi Narodowy preyponumiat refemat heol. Yónefo Dorouca 1 XI.b. O uchwalueice Houstytugii 3 Maja opariedesiar bedega Yagielshei wóurviei $\&$ bel. XI.b. To byth racky poutór ka \& historis. Probleucy Yroki Dsuriccuia, $x$ któnych jedur jest aletvaluy do duia dribiybrego 1 problency-ale patearane ua codrieri, praypawniaty wave durie iuscuixaye. Yedua to fragment $=$ "Pousnotu postaं "Niemceniona if myphereanic kotegi Srabour i ked. Bacryuistrieg. (kel viII) Druga tho sotyra Rodocia "Cey rqiad craseue exyta?" somuwera
dwóch melochcicion ua tewat roli ksiqiki i garety or iyuic codricuruyue. Sccuter $t_{q}$ wakoncicie odegmati leoledry $\&$ lel. VIII Szydek i Mecrko. Poglady, któne wrpeowiadali dwaj velachcice naxity was, ale vie uvina bye' penreyve, ie drisiay, is $\overline{x X}$ miden vie suaterilibysisuy jesccue ludri, letonry uvoriaji, ie exytanie jest iue rogade viepotrzebue. Rónuiei ve morglsdu ua bandro sthbe moxpowsechuicuic erytelvictura problen porastaje uadal aletualuy.

Yui jeotes'uny po wojewodrkich eliminayjach Moukursu "Tyriqclecie Pauistura Polskiego". Wre prnyuriélíshuy riaduej vagro. dy, ale pruccioic vie tyltw po wagrody jechatisiucy. Pewreie, ic pryjeunuie jest oduosic sukcery, ale tmuba cówrier urieć
 warnie Ntavive pruegrywajacych jest durio urgey. Tah ter byto tyue maneve. Wrorystrich biongcych udriat is elieviragach byto porad 100,65 uexuión \& hel. $\underline{x}_{i}$ i $\bar{I}_{\text {i }}$. 40 z telos VIII i 区. \& parry onchety pojechato war excuraro: hol. Ciosivéshe (hi.XI.b.), heoledry $r$ ht. NII Nerentra is Michno, ijja. Opieharota mis haui pe prot. Nawnyhiewion. Eliminaye odloywaty vis ss fudyuku Mtodxieioarego Dowu Kultury is Jtrakowie. Attodriei herakonska prrygotornata dla mas bogaty progmave artystyosuy, aby нргкyjoncuic наме chwile ovehwivania "a wyuiti. Na visiscyre porionie suyeigriyt rasei ficenne Ogólustesctatequgo is Chrrauomie, Sararki; ua coyisoxym neseni dicenum Ogo'lvokertotegugo solkersxe, Stanche.

Ar koly uy andyyi Titharuavir Thakowshicy ustysselis wy praguenty peery Marda Jumpińokiego "Vawek na CuorrityHie". Irveiera ty opery odbyth riq or 1810 r . or rarsmauie. Dxisiaj niglessosic $k$ eqeer Thurpiusteigo presenta do archiuruer, te arrglydu ua miedorkonatoic' ruwrytei. "Vauch na cxanrty wie" jest jeduq $k$ tych oper, ktore uytrayuaty probly crasu. Tevat libretta jest wprowodrie maio onygivaluy, vie moriva jeduate powiedriec' togo o opnacowaviu suvzycruyur. Mystuchatisuny e prayjeuseosiciq urywhoór "Youkeu ma Gomstyuie"podriviajge zanówno ruuryke, jak i pigheue gtlay wythomaurór.
18. Y. 1963 r.

Dxierrergta $k$ klas $\bar{x}$ mrigty udxiat is conocruie argasirowraugch perves Powiatowy Larigd PCK Lowodach Drwiyu Sauitancych. I varrey orkoty sartaly mytyponave drie drwxymy, jedua $x$ bel $x$. a., Netoing kierowath ked. t6. Mharvicha; druga $z$ klas $\bar{x} b^{*} i_{\text {" }} c^{4}$, gokie ohrixyuong byta kol. O. Paly. Do zauodo's praygotongmatysivny os siggu e tygodui. Miatyóny tytheo jeduego preciernitha is pastaci dreviyuy $*$ Vechuitrune Eleonovericuego is Brosestue, poviernaxi drusyuy $z$ incuych orto't vie stanity vis. Drwiyua tel. X.a. vajith I ruigioce $i$ rdobyta poponrse pensechodui, İ vigisce aajp'a druiyua nóuriei * ravicy roxhoty, a dopiero nT dnvigua \& T.E. Heryeigntaro inge bylo poduójue. Dnviyua narka pajedxie ua Tawody Aloje wódrkie do takopranego.


Koleja lmpreza w iDniach O wiaty, Ksig4ki I Prasy" zorgantrowana przez "Tempo* byto spotLataie naszego zespotu redakcyjnezo 2 Caytelnikami Braeska i Okoalmia w Swielliey Okecimskich 2akladow Piwowarkko - Slodowniczgeh w ub. whorek.

W berposredniel, pravjemnej ro mowle, dxiennikarze a "Tempa" podziclill sle uwagaml na ternat pracy redakesjnej i drukarsklej pray wydawaniu. .TempaH de stu haczaml, ktorych gros skladalo sic z Leanibw Llceum Ogolnoksatalcacego $x$ prot. Janem Ogiela ina edjscia ponizej).
Hibro (rdtecle u gêry) o tym fak stawiala powsomnien naszej crotowel lekknadetki mite) p. Maryat eabw siatki jako uerennica tarnow kiegn. Herum plerwsze kroki of lekkoafletyce, Jeden z plerwszyeh mecadw tiatki Jako uczennica karnow:klego Leeum grila whaknie F hall w Brzeskul, a potem jak odmesila stikcesy w Hcznyeh startach wimju i za granica. Na prosbe uezennic a liceum p. Marysia dow. Prayjemne a podytecznymu Fofo aTEMPO" - M. Nrerek
$3-19 . v: 63 r$

M arasic trwoi Dri Osiviaty, Moniqihei i Irary arganixawave oq ir marnyue wiescie rózicorodue insenery artystyonce, rpothearia autorshie $i$ oderyty, ale do rajancyjermiejoxych i jui tradyeyjrych raleriy pochod, letóny propagrye crytchictivo i jest varamau Igady-zgadullq. Ir barcoujen korowodrie oduajohyency ulubiouych bohateress promiescionych, pastacie histary orve il legeudarnec. Juypriges preygotourje uttodriei seke't podstaurnnych ì sreduch, hetóna probie ne sis majnácuaroduigy nykanujec prry tyue oxpsto niernyhtly pauystionoic.


Daure juxi vie bylisky is teatrine, ale chybo lepiy As ogóle vie jeridric' na prcedstawinia viri oglgdac' takic, jakie vobourylionny is Teatrice kue. Sobskiggo of Tamowie. Yoh to warin - sxhosda veasu i pienigdxy. Jedyua moie honyyóc to ta, xi presdotanvievil woie uau pasthiyé va paroćonavie do inbych, a parkeciei ponóruavia lestateg smak.
"Sownot parta" Niemecurive jist chowigrkowg lekturg sckeduq. Niencenive muiescit is owarice draneacie sprany viesty Hele wariue dlo árexeany churile dxigjary, pprowy obracaigue sis woto't uajuaxinizioxego wórrexas coydankevia, jakeive byt sejiue Ceteroletwi. Niencevier stanqt po postrouie oboxu postqponych patrictór, praguqt okerszego popariia ke strony prlachty dla uchwat Houstytugin 3 Maja. Dlatogo teri rocparaw't sis ootro * proesqdani polityonco-spalectuyuvi adriedkienonyuni peo epoce raskiej, ryydrit x qoozyjouistón, reodvisiós, frautós ipro'wivation. Nra socerie tarwownticy arysthie te arpelety mychowarcse mypadty mato pruchenuyoryico, vabnakto bowieuc atworsfery tanty epotei, rabraktis kolanytu historyeruyo. Wrazystles pasuta gma ahtomón, a scisily viórige ich uymowa. Sxeckególuie, goly wa socuie pojouriath tis Aliva Dadme Ms soli Tevesy, chyba wosksthime wa sali, nobite trig wiedobree". Yeduyue stowem pieroscy var vdarcyto siq mave oglodac' tak manuy speletakel. Nie wiedrielisiny, cremm to praypiraci, bo paseciei pamistany sírietue proedistonerienie "Skajeca" Moliera "t tyu panyun teatrue.

Irxysuli dxisiaj odsúsigtuie ubravi, ale chyta vie $\pm$ tego pouodu mydaje roie, the jusi so jacys invi, vici byli weroraj. Prayssli, by edobyé syuebal dojincatónici - siciadectro ruaturalue.

Petrxyuny wa wich trocher $x$ zardrasiciq, troche ze uspó'čureieue. Aspolifnujeny ine, bo monmieny, ie ocketeicoanie va moxpoorecie egraminioir sto dla wich strabxue churile siepewnosic, a potene ereka ich prscriex pierwory $\mu$ xycie powariny egramin, heto'ry wa byé sprourdrianeue riadomosici edobytych ir eiggu 4 lat va-
 poriodto i chodric' wa palcach, aby vie preesckadrać.

Ale a drugig strony vardrosiscuy watumxystom. Oui drisiaj ing is centruve luragi, raq uajirarinigisi is sckede. Cryme baricen jest odpytywowie wa belegach plbo wawet "klarsónta" is panoruaviue re ruaturiq. Mydaje sis, ie reaturyysici zdajir sobie rparowt $k$ woirworic chuili, Satiruge wa rich jak excheajq pod druwionvi sali egeanimacyjuy i roxurawriaji gonqcuharo, ale poititbsen, ulega-
 duiccuria, htóngch oui vie potrafiq uh yei. Permie, ie jedui noq unicy redeverronavii, druedry inipy. Nivitónxy rawet udajo, rie vic sobie wie robiq $x$ egrarvirue $i$ sq prredriatene podricon ixansdrosici. Ale tak raprawoder to chyba ureysey siq bojiq, boje sie prede mrysthive udemenoonowia it truduych temamatoír. Yeden * profecsarón powiada uparaudrie ie jake sir ruie, to rie wa vec truduego", ale istyue uttaśvil roghe, ie trueba ruiec'. Da kilka dui charie siry, heto unial,, oryli heto jest dapurecroly do ustuago. Oxisiaj preastaje rycryc' "Raudydatou ra do nostych "
pacodxuria va ptremиyer.
 Rorwoje Lieu Vachoduch to drrugi or tyue rakee kouleurs o tenn-
 udriati. Jra drisigionyor apelu ogkonoeno ayruiki tego houhursse. Pienwrse viejsce cajith MysliListhe Barbaina $x$ kel. IX, wastqpue sajety is Kolyjurió roremrice - Thavia thaliena, Bnrybyt's ravia, Bolek Tertsa, Bienuat Barbara. So arreccewice perser piprot. Iungula ragród karigitrangch anjuigrexyuioue, tool. B. Mystliniska oderytath referrat rurigracuy $x$ tewatyleg, prac koukversonych "9rowoo Sobski do Liem Lachodwich i Potrwouych!" Nast? prie kotedry Mleartes is bxydek uyglosili wienox Prowienskiego *S'lople". Tha cateońcrewie p. pnot. Iungul prexer Sor. Varugdu T.R.Z.Z. poobriqkomat mitodxiery sa licxuy robriall is leonkursie is sachecat noxysthich do rainteresowavia sis problematyleq Liem Obryskarych.


Sommite Sowstavicoir we Sorre sur. Amy


Itogónete - midak goluy


Otmuchoir -Zaumek Siartorshi x XVI


Otruuchoir - Brauna $~ 1555$ r.

Drisioj ayjechata re marrej sekoty delegacja ma pognxeb wwartego wagle kumatora Okeregu sxholuego Vhrahouthiego dr. Dovivika Invariskiego. Mr shi'ad delegagir wetodi: p. Dyrehtor, p. prop. Cruma orar rexuionie - Maria Palyj, Snariyua Schmidt iA Audany Barkyistai. Sogracly odbyt'sif As godkinach parxedpothduionych. Na pognseb pruybyhi pruedstawiciéle uttadx angariracir polityeruych ispoleanuych, Thunatonicur $7 N^{P} P$, a prxede proysthieu utiodriex. Toudulet pograebony mymuscyt spod sie.

## Wybitny pedagog i wychowawca

Dr Dominika Gnolńskiego znalo 1 cenllo cale nauczycielstwo Krakowa i woj, krakowskiego oraz miodzlex szkolna. Urodzony w 1906 r. w Wiśniczu Nowym, od 1929 roku prawie bez przerwy pracowal jako nauczyciel 1 wychowawca powlerzonej soble mlodziezy. W latach okupacji kierowal tajnym nauczaniem w powiatach gorlickim 1 jasielskim. Za swa dzialalnose byl więziony przez gestapo. Bezposrednio po wyzwoleniu przystapil do pracy w zawodzie nauczycielskim, poczatkowo jako podinspektor sxkolny w Gorlicach, nastẹpnie jako inspektor miejski w Krakowic, wizytator szkól średnich Wydziału Oswiaty Prez, WRN w Krakowie, kierownik tego wydzialu a od roku 1958 kurator Okregu Szkolnego w Krakowie. Peinil tez przez pewien czas funkeje cztonka Prezydium WRN.

Nad ranem 5 czerwea dr Dominik Gnolfiskl mmarl nagle w pelni sit do pracy zawodowes, politycznej I spolecznej, której oddawal siẹ z poświẹceniem jako ezlonek PZPR, oflarny dzialacz spoleczny i ośwlatowy. Dr Dominik Gnoiński odznaczony byt Krzyìem Oricerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zlotym Krzyżem Zastugi I Medalem X-lecia Polski Ludowej.

Cześé Jego pamiẹci!
driby MR.N. udajge sif wa cureutank Makoviche, goksie ar Alei Lastivionych jarkypotowowa byth yogrita. Nad groberu Juartegovastivionego pedagoga, driatacra polityernego is spotecuego prseunaviali reiqday inkeyui : micemivister asioraty M. Godlewski, sehertara KV PIPR towr. \&. Piete, arrue micekumator For. Tuwidajatei, podkrestlajoe Jego zastugi is mychomavie uitodriex'y i crovooju ormiaty is uassyul mojewoductiole. Mogity dr $\Phi$. Guarishoiego pokryty driesigthei wievicór i wreprauki lewiatóns.
16. V1.1963r

Do LOjewódrkich Lawodóns Drwiyre Savitamaych praygotonymatysury sis dtugo is soliolvie, chociovi uie eowsse $x$ jeduakame ochator. Yeduah sidocruie jesucre va ruato uniatys'uny, rieby adobyé kénes' $x$ wavenkytrych viyis. Po ogtoskerine ryvileoss oharato sie rie a 19 druijer I ruigisce rajgto drusizua \&.0. \& Tennona-Smienachana, IT-Sícence Pedago-
 Na pentwo ami troche wie prajgtybysény biq pararites $18 d y$ by byth tadua pogada. Niestety byth riveno ripadap desicer, co shercitito is ressuto rave pobyt is takopaveue. Toke víc viluo de $x$ ricijsca gakie odbyaraty sie tavoody byto catheicue blinieo ma Subatosites i mortaesat raiq uspaviaty midole ra gáry, bylisiny nuueskeni siadać do autolausur i caracaí do Bnceblea.
22.vi.1963r.

Po mar ostatui is tyue mokee wrholuyeu gościlisicuy artystón Tithanwouii Nrakonokiej. Stwehaleracky unwylei letblig is noenyorkoncy: Mtrony plitadaty siq wa leourent riycucui, letóny byt
polqurouy $x$ watio rgadyj-zgadulo. Sha pytavia odpouriadalipony ropólvie is spóluie strchalisincy utworcír. Byty to TOuce rigienstie" Drahuura (Toman Ductec-herylofou) Mevuet Boceriméego, piesí" filucu "Kowile poluy " aras mieanykle fopulanaog anig e ppery Karola Jellema starnuike * Fymolu". Ortatuiy" piebri wie tylho ptuchalisury, ale wa
 Jak to mychodrito lepiy wie mónic - majmaxicuigise re byto visolto. Poriegralisuny pendecruce artystón thakonakiej selharkolvii. Hol. Backyuibki i ked. Palgönrua whoryli wa ich rque kwisty, driqleyje so pipher i ciehare audyye.
ferscre merora; silqexelisuny uad vernytami, do ostating' churili najpei nauteg, do ostatniego drwouha stuchajoge wythedoier ; chociovi nienar unjotavei bylisury juri daleko od sthoty i marege o adpoorysthe, ruyge mescte matracyjue plavy. Ontatuie dui priced zahoierevieu moteu byty wajgorma -
 drevie, bo prucciev singfy $i$ sresiccie odetchuqbiruyy z ulge.
 $\therefore$ poodswworcuie myuileón cathomocrug' pracy. Q. Dyactetor storier drit Ar sprawoxdaviu, ie Nyuiki waussawia so lepsre mixi At ubiegtyue roter i poprawitb sig róaricie tachowavie, chociar porostavia jercere wiele do syerevia.

Deirong rócurier rovalavie dyplowior dajnkatbonce, teak ariga drisigiscy drieu jest dla tegonosurych abodwentod patativiu drieur ar sekole. Ove tes jedyrie sg nasuneeui, bo tyeno sue
vie ruaje panked polq perspeletyuty pocorrotie or mury prleoky (oakyoriovic jaho tenculonte). Terras dopiero odekuwaje rjote fordso preywiqsali niz do "tey budy" do protessonoir i do rouraich heolegóns. hopgdxili precier makeu miele prayjuncuych i aride tiruduych chwil. Dribiaj riycie scholue pydaje siu bif bentmotshe ispaboj-
 ueyć. Nric drinkego, ie oganvia rich prkygugbrevie. Tego vastroju mie pootrali nawet prechresilic' ogrouve redosí \& uryokavia dyplown dojnzaliaia..

Gorastalyu vie vie sugei radosi - se sueciempliwreviere ocolvig mordavia poradectur. Nie spriery sis po poriadectwo Lylko tyue, letorry ptracili ten roke, wie prruechodrez do sastepury jelasy. Na skuypie tarich jest sicuricle.

- Toceovalisincy jivi friosentee is wiersreve absolvectón I
 wa dura wieriqce. I madosicing mitasuy upmaquioue wabeage. Sato jux w petwi chociax disiay syggtrowo drien pochmurtey. Yowny jeduahe pewnosc', ie stovice jure jutro preyurita nas stotyui provieviani is bedrie wave towruyprye' do leaíca wakacii.




 Haw dovboù apmecicrawá nprbem sulepiem Bac, gopoue gpp,6es. ramo bounor Cobemcráá spmue ì Enjege
 omurecikat - 2 unmopraynowanoseà gon?.

Da sqpabombyem repyzumai gpyotera moligy aolemsuary 2 honceram kopogomil

2) pelpais 1966 zoga.

