

## 1 Wrzesień.

1 września rozpocząz się nowy rok szkolny. Odświętnie ubrana młodzíeż zebrała się w szkole, by wysłuchac przemówienia ministra oswiaty Wacława Tułodzieckiego oczywiście przez radio. Następnie p. Dyrektor $w$ serdecznych słowach powitał mzodzież, ktora po dwumiesięcznym odpoczynku rozpoczęza nowy okres wytęzonej pracy. Dyrektor życzył tez , by ten rok byz pezen najlepszych osiągnięć w codziennej żmudnej pracy szkolnej. Popołudniu tego sanero dnia odbyła się manifestacja z okazji 25-rocznicy wybuchu II wojny światowef. Na cmentarzu wojskowym przy grobach poległych w okresie II wojny ́́wiatowej społeczeństwo Brzeska uczciło pamięé ofiar fasz zmu, oraz zamanifestowało wraz z całym narodem pragnienie niedopuszczenia do nastepnej wojny. Mxodzież naszego Liceum wzięza liczny udział w manifestacfi i złozyła wierice na mogiłach poległych.

## 10 wrzesien

W dniu dzisiejszym drużyna harcerska przy naszej szkole zorganizowała apel, którym rozpoczęła rok harcerski. Podezas apelu odczytano wspomnienie $z$ obozu harcerskiego, który rozbił swe namioty w lipcu we wsi Piaski-Druzków.

17-19 września - sprawozdanie z wycieszki w Beskid Slaski. W dniach od 17 - 19 września klasa X a odbyła wycieczkę w Beskid Sląski. Piękny nowy autobus wypożyczony z Okocismkiego Klubu Sportowego zawibzł 36 uczniów i uczennic
pod opiekq p.prof. Bereziukówny i p.prof. Bystrzyriskiego do Szc zyrku. Po drodze oglądnęliśmy w Porębce zapore na rzece Sole i elektrownie. Ze Szczyrku wyciagiem krze sełkowym wyjwchalismy na Skrzyczne, najwyższy szczyt Beskidu Slaskiego ( 1250 m ), stąd szlakiem turystycznyin prowafzącym przez Małe Skrzyczne, Malinowskq Skałe i przexęcz Salmopolska zeszlí́my w Dolinę Malnik. Po drodze niektórzy zbolczyli do jaskini Malewskiej, najpiekniejszef jaskini Beskidów, powstakej z przekształceń tektonicznych.

Tero samego dnia zwiedziliśmy jeszcze uzdrowiko Wisłę. Drugi dzien wyperniła wycieszka na Baraniá Górę. Na szczycie Baranlej Góry podziwialiśmy wspanialy widok, poczym zeszliśmy w dolinę Czarnej Wisexki. Tam czekaz na nas autobus, ktory zawiózł nas do Cieszyna. Zwiedzilí́my stare $\mathbb{I} i a s t o$, zórę zamkową $z$ wieża piastowska, romańska rotundę, Studnię Trzech Braci; oglqdalí́my panoramé okolicy, obserwowaliśmy much na granicznym " mieście przyjaźni". Zobaczyliśmy teź powstałą w XX-leciu PRL ogromna, wciqż się rozbudowujęca - fabryke silników elektrycznych "Celma".

Na drugi dzień bogatsi o wiele nowych wiadomóci, miłych wrazeń, orzeámieni przeczystym zywicznym powietrzem wspaniałych lasóm świerkowych, wróciliśny przez Bielsko, Andrychów, Wadowice do Brzeska.


## 21 wrzesień

Moodzież naszej szkoły gościła na apelu przedstawicieli M.O.: Komendanta MO Ob.Uchwata oraz funkcjonariusza MO ob.Kociozka. W swoich opowiadaniach zapoznali oni młodzież z historią MO, która dnia 7 września éwięciła święto XX-lecia swego powstania. Funkejonariusze MO z narazeniem życia 1 przy wielkich ofiarach w ludziach wspózdziałali w tworzeniu wkadzy ludowej w naszej Ojczyínie. Dzisiaj także stoi MO na straży bezpieczeństwa i porzadku w kraju.

## 27 wrzesień

Wesozo spędzilí́my czas na spotraniu z gawędziarzem góralskita Mieckiem Cholewa. We wspaniałej gwarze góralskiej opowiadal nam o swoich ukochanych górach i podrózach po świecie. Opowiadania jego byy pełne humoru, który wywoływał wybuchy śmiechu na sali.

28 wrzesień
Dzisiaj mija setna rocznica utworzenia I Mieqdzynarodówki, której załozycielami byli - Karol Marks i Fryderyk Enzels. Historyczne znaczenie jej polega głównie na założeniu podwalin pod międzynarodow solidarnosé proletariatu w walce o obalenie kapitalizmu.
$Z$ tej okazji odbyz się w naszej szkole uroczysty apel. Uczennice klasy XI"c" odcz tały przygotowane referaty
na temat I Międzynarodówki i jej połacczenia ze sprawą polską. Na zakończenie uruczystości odśpiewano pieśń robotniczą "Międzynarodówkę".

28 wrzesień
Na stadionie Okocimskiego Klubu Sportowego odbyly sie zawody lekkoatletyczne. Udział w nich brali uczniowie i uczennice naszej szkoły.

Oto lista dziewcząt nagrodzonych w zawodach:
Juniorki:
Bieg 400 II - Kądziokka Krystyna IX b - srebrny medal Pala Grazyna IX c -brązowy "

Bieg 100 m - Myślińska Barbara XI a - srebrny "
Skok w dal - Mýliúska Barbara XI c - srebrny "
Seniorki:
Bieg 100 I - Bogucka Staniskawa Xa - złoty "
Skok w dal - Bozucka Stanisława Xa - złoty "
Skok wzwy - Mikuliniska Janina XI c - srebrij medal
Pchnięcie kulq - Kosakowska Zofia XI c - brazowy "
W pilce ręcznej dziewczęta zdobyły I miejsce, dyplom i zzoty nedal.

Wisiatkówce zdobyły II miejsce - srebrny medal.
Ogolem dziewczęta zdobyły 10 medali.
W pokazie gimnastyki masowej brazo udziaz 200 dziewczat.

## 29 wrzesień

Klasa XI c zoreanizowała apel z okazji zakończenia miesiąca "Odbudowy Warszawy". Vezennica Bozena Kalinowska odezytaka referat o histoeii Warszawy od czasu wybuchu II wojny światowej:

25 lat temu wojska hitlerowskie uderzeniem na Polskę rozpoczęły najtragiczniejszą w dziejach ludzkosci II wojnę światow

Gdy uzbrojony niemiecki Wehrmacht uderzył na Polske, jej przygotowania na wypadek wojny z Niemcami nie były jeszcze * pelni zakończone. Podstawową mýlą przewodnia planu operacyjnego, wynikajacego z załozenia, że Niemcy skieruja większość sił na Polskę, byka defensywa, majaca na celu zwiazanie aros sił niemieckich i przetrwanie do czasu rozpoczęcia ofensywy allantów zachodnich, do której jak wiadomo nie doszło. Niemieckie sily skierowane na Poslkę skiadaly się z 62 zwiazkow taktycznych wojsk lądowych. Liczyły one ogózem 2 mln Iudzi, 2700 czorgów i 3000 samolotów.

Polskie dywizje piechoty były znacznie słabsze ogniowo od niemieckich i mniej od nich Iuchliwe, bo całkowicie oparte na trakcji konnej, podczas gdy niemieckie były czésciowo zmotoryzowane.

Niemieckie wojska szybkie oraz lotniatwo dysponowaky dobrym sprzętem i stanowiky w owym czasie najnowoczesniejszy instrument operacyjny. W tym polożeniu ruszyła o świcie

1 wrzé́nia ofensywa niemiecka, natrafiajac na całym froncie na zaciqty opór oddziałów polskich. Rogorzały gwałtowne walki graniczne, toczace się od początku pod znakiem przjgniatajacej technicznej i ilościowej przewagi niemieckiej. Zmasowane użycie na polu walki, poraz pierwszy whistorii wojen, wojsk pancerno-motorowych i lotnictwa przyniosło stronie niemieckiej szybkie sukcesy w skali taktycznej i overacyjnej. Natomiast wojska polskie utracily pozycje głównego oporu i odrzucone zostày przez wojska niemieckie wołąb kraju. W tej nierównej walce jednostki polskie pomimo cięzkich warunków moralnych i materialnych wykazaぇy wysokie walory bojowe. Wojska byky bez przerwy w marszach i bojach i mimo zmęczenia, wyczerpania, wielkich strat, niedojadania i gorszego uzbrojenia potrafiły w wielu niejscach oanosic sukcesy nau przewazajacym i leplej uzbrojonym przeciwnikiem zadajac mu dotkliwe straty. Długa jest lista hartu i wierności zołnierskiej: obrona Westerplatte, Gdyni, Helu, Stolicy, bitwa nad Bzura. W ciezkich sytuacjach wszystkie bronie wykazały hart ducha i wole Walki. Wspaniałद postawq odznaczała się artyleria, zwalczajac z bliska czołgi. Liczne były przykłady brawury i poświęcenia oddziazów piechoty. Nysokiego ducha bojowego wykazała kawaleria, niejednokrotnie przebijając się z okrqzenia przez niemieckie wojska pancerne. Lotnicy bohatersko bronili misst i wojsk przed nalotani przewazajacej Luftwaffe. Marynarze do upadzego bronili skrawka polskiego wybrzeza. Jedną z najpiękniejszjch kart kampanii wrześniowej była obrona Warszawy. Od pierwszego dnia wojny Warszawa stała sie celem
nieprzyjacielskich wypraw bombowych, była ona bowiem nie tylko centrum politycznyI kraju, lecz także podstawowym węzłem komunikacyjnym.

Opór wojsk polskich, a szczególnie bitwa nad Bzurq wstrzymazy napór oddziałów niemieckich na stolicę. Dopiro po zapadnięciu rozstrzygnieqcia nad Bzurą wyszły pierwsze rozkazy niemieckie, kierujace nowe jednostki na Warszawę. W miare jak zostawały one zwalniane z nad Bzury kierowano je na stolicę. Ruch ten trwał do 23 września. Szturm generalny rozpoczal sieq zmasowanymi uderzeniami lotniczymi i wielodniowym huraganowym ogniem artylerii.

Uderzenie lotniczo-artyleryjskie z 25 września obserwowane przez Hitlera miało złamać opór obrońców i pozbawić ich ducha walki. Mimo przerażajejch strat cel ten nie zostak osiqgnięty. W ciagu 2 dni szturnu generalnego Niemcy wyparli obrońców tylko z kilku wysuniętych pozycji. Nigdy obrona polska nie została prze Łamana, zaś zadania postawione dywizjom niemieckim były bardzo dalekie do speznienia.

Stolica skapitulowałs 27 września po osiqgnięciu celów swej walki. W warunkach kampanii jesiennej nie nogła się obronić. Przekreśliła jednak zamiar Hitlera, który planował szybkie zdobycie Warszawy, sadzac, ze przyniesie to natychmiastowy upadek Polski. Tymczasem wojsko spelniło $z$ honorem i do konca swój obowiqzek żołnierski. Po klęsce wrzesniowej uwaźano ponszechnie, że przegralísmy błyskawicznie i ze opór wojsk był niedostateczny. "ydarzenia późniejsze wykazazy jednak, ze stopieŕ oporu naszych wojsic powinien stać sief przedniotem duny narodowej i przykładem
wjpernienia do końca obowiązków zoznierskich.
harszawa wraz z całym krajem na dzugich 5 lat znalazła się pod okupacje hitlerowska.

Mimo represji i prześladowań stosowanych przez okupanta Warszawa nie zaprzestaia walki. Do najtragiczniejszych jej dni należy Powstanie Warszawskie 1944 T.. Powstanie, w którym walczyło AK obok $A L$ stało się, mimo intencji przywódców i niezaleznie od wszystkich ubocznych okoliczności, jeszcze jednym symbolem bezprzjkładnego bohaterstwa, samozaparciai narodowej godności. Jednoczénie jednak powstanie narzucone $w$ sensie terminu przez siły reakcyjne, zaslepione $w$ swef nienawísci do sojuszniczej armii radzieckiej, stało się kolejnym po wrześniu tragicznym doświadczeniem, tragicznym wskazaniem dla całego narodu, do czego prowadzi fałszywa polityka dyktowana waskim interesem klasowym, a nie obiektywna sytuacja, układem sił i interesem narodu, jako caiości. W rezultacie otrzymalismy 200 tys.zabitych, zniszczone w 85\% miasto, gorycz klęski, ómieré najlepszych i traxiczny smak bohaterstwa, ktore w przededniu zwyciestwa nie staxo sie zwycięstwen.

Wkraczajrce do Warszawy w styczniu 1945 r . oddziazy Armii Kościuszkowskiej zastały w miejscu kwitnącego dawniej miasta jedynie jedynie gruzy i zgliszcza. Wydawaio sie, że miasto to nie wróci już do zycia. Tymczasem Rząd Polski Ludowej majacy Swa siedzibę w Lublinie zadecydował odbudowę Warszawy, postanawiając, że będzie ona nadal stolica kraju, Cały naród świadczył na społeczny fundusz odbudowy stolicy i ogronnym wysiłkiem wyniszczonego przez wojne kraju przysta-


Wargzawska Nike
piono do odbudowy.
Warszawa roska w oczach i piękniaka z dnia na dzień.
odbudowa prowadzona byka planowo, przyczym stworzono nowy ukzad przestrze nny miasta i poprawiono warunki mieszkaniowe. Na ruinach i wokóx miasta powstaky nowe osiedla mieszkaniowe takie jak: Marienszat, Muranów, MDM, Mokotów, M\&ynów, Grochów, Praga I i II. Powstały ważne trasy komunikacyjne $\mathrm{N}-\mathrm{Z}$ i $\mathrm{N}-\mathrm{S}$. odbudowano zniszozone mosty na Wisle. Przebudowane zostako centrum miasta w zwiqzku z wzniesieniem przez ZSRR Pałacu Kultury i Navki. Ze szczególna starannoscia dokonano odbudowy i rekonstrucji wielu budowli zabytkonych szczególnie rynku Starego Miasta. Warszawa zostaka upiększona ogromna iloscia terenów zielonjch oraz wybudowano wiele obiektów sportowych, z ktorych najpiękniejszy jest Stadion Dziesieciolecia.
is biezącym roku minęła 20-ta rocznica powstania Polski Ludowej, z ktora zwiçzane jest 20-lecie odbudowy Warszawy. Dzisiejsza harszawa jest ponad milionowym miastem, które swym tempem odbudowy oczaruje kazdego przybysza nie tylko z kraju lecz i z zagranicy. Warszawa będaca norzem aruzow 20 lat temu odnioska wspaniake zwye cięstwo, czego symbolem jest odskonięty na 20 -lecie ponnik Warszawskiej Nike.

Recytacje wierszy - "Akacje Narszawy" "Bagnet na bron" oraz frag entów z Kwiatów Folskich Tuwima ukazjwaly walcząca Warszawę. Na zakonozenie wysluchano kilku payt z piosenkami dzisiejszej Warszawy.


Fanorsina Rieszczad ze stoku Maoury Stuposianskief



Bieszczady-zelew Sanu pod Myczkowcani

## 30 wrzesnia

Sprawozdanie z wycteczki kl.X c w Bieszczady.
Dnia 30.9.1964 r. tj.we środę o godz.7,45 wyjechalí́my z Brzeska na wycieczkę w Bieszczady. Na wycieczkę pojechała prawie cała klasa $z$ wyjatkiem 4 oscb. Ponoda była wspaniaka na wycieczke, bo nie byº ani za zimno, ani za gorqco. Pierwszy postój mielí́ny w Iwoniczu zaroju. Jak wiadomo jest to miejscowosé uzdrowiskowa i wypoczynkowa. W Iwoniczu leczy się bardzo wielu ludzi chorych na reumatyzn.
Podróz autobusem mielí́my wesola i bynajmniej nikt z nas się nie nudził. Przez cała prawie droge chzopoy grali na gitarach (mieli 3 gitary) oraz śpiewali. Spiewalí́my zarówno piosenki Ludowe jak tez i nowoczesne. Obiad jedliśmy w Lesku. Postój tu byi troszkę dzuzszy i kazdy mial okazję zwiedzić cake miasteczko, a bylo tu co do zwiedzenia. Tutaj znajdowax się zabytkowy zaneczek, w ktorym obecnie mieści siq szkoza, oraz znajduje sié tu synagoga, ktúra niestety moglífmy ogladnaé tylko z zewnatrz, gdyż byka zamknięta. Między Leskiem a Ustrzykami mielísmy okazję ogladać miejsce? w któny wr. 1947 zainqz Nalter Swierczeski walczac $z$ bandani UPA. W miejscu tym stoi obecnie pomnik, na któryn jest wypiseny złotymi literani wiersz Th. Broniewskiego: " Nie o każdym śpiewaja pieśni, lecz to inié śpiewać będa, bo ono potrafi się wznieś ponad historię lerenda". Do Ustrayk Dolnych przyjechalísmy ody było już ciemno, tuteź bardzo żałowaliśmy, że nie mogliśmy ofladać gór, oraz pięknero krajobrazu. Nocowalisny w schronisau PTTK w Ustrzykach Dolnych. W schronisku było rudio oraz adapter z piytami.

0 godz.22-giej wszyscy byli jú w xózkach. O godz.6-ej rano wstaliśny i ooladalí́my okolicę. Góry w Éwietle wschodzacego szorica wyoladały cudnie, liście mieniły się rúżnymi barwami. Ze schroniska wyjechaliśmy o godz. T-ej Po drodze widzielímy wiele cerkwi. W Ustrzykach Górnych, adzie zatrzynaliśny się na śniadanie widziel iśny bardzo wielu górali w ludowych strojach. Górale ci pochodzili $z$ Tatr i wypasali tu owce. Stada ich dochodzily do 170 tys.sztuk. Wypasanie tych owiec zaczyna sief w maju i trwa przez 5 miesięcy. Za Ustrzykami zatrzymalí́my się i zapalilí́my ognisko. Jedni z nas piekli ziemniaki a inni zbierali grzyby, ktorych tu było bardzo dużo, a najwięcej rydzów 1 maslaków. Do Brzeska przyjechalífmy o fodz.lo-ej. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z wJcieczki.

## 14 październik

Wycieczka klasy XI c po Kielecczyźnie.
Cała Polska obchodzi Rok Zeromskiego. 14.10.1964 r. minęło 100 lat od ania urodzin pisarza. Jedna z form uczczenia panieqci Zeromskiego byka wroieczka kl. XI c w aniach od 16 do 19.10 .1964 po Kielecczýńnie i GSrach Swiętoknzyskich jego sladami.

Autobus zawiózł nas pod opiek $\ddagger$ p.prof. Pabian i p.prof. Bereziukówny do Kielc. Tutaj zwiedziliśny dawne gimnazjum, gdzie uczył sif pisarz oraz ogladalismy w parku miejskin pomniki: Zeromskiego i Staszica. Park ten odegraz, tak jak zresztá caie Kielce duźa role w tworczości pisarza. Stanowi on częste miejsce spotkań jego bohaterów.

W Kielcach zwiedziliśmy jeszcze katedre i kwadratowa dzwonnicę
z zegarem o trzech jasnych tarczach.
Drugi dziex́ naszej wycieczki brł bogatszy w przezycia. Zwiedziliśmy

Kamien parniatkowy w Gorach Swletokrayskich z wyrytym fragmentem tekstu $z$ "Puszexy Jodlowej"



Bysica-Swiety Kray完
wié Ciekoty, w której Stefan zeromski spędzik lata mzodziencze. Z Ciekot podziwialiśmy piękny widok na Górę Radostową - zwana przez pisarza jego domowa górq. Ciekoty odmalował Żeromski W. swoich utworach między innymi jako Gawronki, Grogi, Niemrawe czy Wygnanka.

W drodze do klasztoru św. Katarzyny mijalismy kamień umieszczony na skraju Puszczy jodzowej z wyrytymi słowami: "Puszcza jest niczyja - nie noja, nie twoja, ani nasza, jeno Boża, Swięta". Sa to tak znane i bliskie kazdemu Polakowi słowa 亡eromskiego z "Puszezy jodzowej".

Idac Puszcza jodłową mijalí́my równiez mała kapliczkę z wyrytym na murze nazwiskiem pisarza i jego pomnik.

W naszej wędrówce na モysicę podziwialiśny stare, piękne i potęzne jodły. Tylko gdzieniegdzie można było spotká równie okazake buki. Uroku dodaja w dużym stopniu rumowiska zwietrzałych skał kwarcytowych tzw.gołoborza.

Z Zysicy podziwialiśmy piękny widok na caka Kielecczyznę. NastępnyIn etapem naszej wędrówki byı Swiety Krzzz. Na wzgórzu tym stoi klasztor benedyktyński. Oprowadzani przez jednego z zakonników zapoznaliśmy się z bardzo ciekawa historia tego klasztoru oraz z dziaxalnościa ofwiatowa i kulturalnq̨ benedyktynów za pierwszych Piastów. Tan włánie powstały Kazania Swiętokrzyskie - jeden z najstarszych zabytków jezyka polskiego.

Równocześnie mnisi zajnowali się leczeniem miejscowej ludnosci. W klasztorze znajdowała sié apteka oarz niewielki szpitalik. Ciekawostka jest, be przy klasztorze czynna była huta szkła, w której wyrabiano butelki i sloiki potrzebne na lekarstwa.

W podziemiach kaplicy klasztoru oglaqdalif́ny trumny ze zwłokami Jeremiego Wíniowieckiego, rodziny Olénickich i zakonników. Ogromne wrazenie wywarky na nas napisy z czasów II wojny swiatowej, gdy hitlerowcy zamieniwszy klasztor na cieqzkie więzienie grodzili i katowali tysiqce feńców radzieckich:"ludozerstwo karane jest śmierciq".
Mino licznych przebudowsí oraz zniszczeń wojennych ukryty aleśnej głuszy klasztor do dziśs wywiera silne wrazenie.
Po dwóch dniach wróciliśsmy do Brzeska. Nasza wycieczka dobiegła do koíca, ale pozostazy po hiej przeżycia, które na zawsze pozostanę nam w panięci. Zbližy̌a nas ona do osoby pisarza i do jego utworón. Pozwolica obejrzeé miejsca, ktore by£y drogie sercu Stefana Zeromskiego i które opisymaz w swoich ksiqzikach. Inaczej niz dotychczas będziemy je czytać, poniewaz̀ opisywane miejscowości sq nam juz̀ znane.

## 15 październik

Odbyca sie pierwsza audycja Pilharmonii Krakowskiej w tym roku szkolnym. Podczas filharmonii była ona o sławnych polskich kompozytorach i pianistach tj. Marii Szynanowskiej, Henryku Wieniawskim, Ignacym Paderewskim, Grazynie Bacewicz.

## 26 październik

Caka szxoza była na filnie produkcji radzieckiej :"Dwoja
z wychowania", był to film psychologiczny, w którym poruszana bjła sprama wychowania młodziežy.

27 październik
Odbyła się apel zorganizowany przez Iigę Ochrony Prayrody.


Stefan Zeromskf w 1922 r.

Zostaz wygzoszony referat na temat tej organizacji i przeprowadzony konkurs o tematyce przyrodniczej.

## 28 październik

Odbyk się w naszej szkole apel z okazji loo-lecia urodzin Stefana Zeromskiego.
... Królowak, choć nie władał Szczerbcem
Panowar duchom, choć bez tronu
Sam byk spiżowym wtedy sercen, Kiedy nie byko jeszcze dzwonu...

Tak pisaí o Żeromskim Leopold Staff.
Dziś Żeromski jest już klasykiem naszej literatury; właśnie obchodziny uroczýcie stulecie jero urodzin. Z perspektywy czasu dostrzegamy coraz lepiej jak bardzo górowaz on nad wsporozesnymi zard́wno rozlegiościa krajobrazu społecznego swych dzied, jak i napięte czujnościa wobec zachodzacych w nim przemian. Bya pisarzem radykalnym - siemaz do korzeni, do spraw najberdziej podstawowych. Ukazywal je $n$ dramatycznym napięciu konfliktư, w konsekwencjach ostatecznych, w przeżyciach uczuciowych przebieqajacych w najwyżczym natęzeniu gwaztowności. Tragedia niewoli narodowej. krzjwda spozeczna, sytuacje konfliktome mieqdzy obowiazkiem walki a prawem do szczéscia osobistego - oto krag spraw, do ktorych uparcie powracak.
Twúrczóse jego wzięta jako całość staka się - mimo permięé i skaz - najbardziej wiernym i cakkowitym zwierciadrem rzeczywistosci polskiej od schyłku XIX wieku po konflikty doby日iędz. ywo jennej.

## 4 listopad

Dla szkoły wyswietlony zostak w kinie "Baztyk" film produkcji radzieckiej pt."Jutro przestaniesz umierać".

## 2 listopad

Odbyky się w naszej szkole eliminacje konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Sztuki pod hasłem "XI Ogolnopolski Konkurs Recytatorski w XX-lecie PRL'. Nasi recytatorzy przygotowywali się do tego konkursu od paru miesieqcy pod kierunkiem p.prof. Bereziukówny. Každy z uczestników był obowiązany przygotowad trzy utwory, po jednym $z$ poezji, prozy artystyeznej i publicystyki, $z$ tym, ze dwa $z$ nich nusiaily powstać w okresie $X X$-lecia Polski Ludowej.
W wyniku ustępnych eliminacji klasowych do eliminacji szkolnych stanęco 34 uczniów, z ktorych 11 przoznaczyx przeznaczył sad konkursowy w osobach p.prof.žonkiewiczowej, Bereziukowny i Gurgula do eliminacji powiatowych. Eliminacje powiatowe odbyzy się $n$ Bibliotece Miejskiej 8 listppada i przyniosky naszym recytatorom pieqkny sukces, bo cztery piewrsze miejsca. Oto nasi laureaci:
I miejsce Halina Klimek kl. 9 b
II ." Anna Grabania kl.11a i Staniskaw Biernat kl. 9 c III " Jerzy Mysliński kl. 9 c IV " Maria Rzepa kl. 9 b. Kolezanka, która zdobyła I miejsce została wyznaczona do eliminacj1 wojewódzkich, które odbędą się w orudniu w Krakowie. zdobyncy pierwszych miejsc otrzynali nagrody rzeczowe: teczki, albuny, wieczne pióra a wszyscy cenne ksiazzki jako paniatki uczestnictwa is konkursie.

## 7 Iistopad

W tym dniu odbyka się w szkole akademia z okazji Wielkiej Socjalistycznef Rewolucji Październikowej. Referat wygrosił ucz.Jrzy Ozegalski. Kilka pieśni rewolucyjnych odśpiewar chór szkolny pod przew.prof. Bkrobotowicza.

## 21 Iistopad

Dzień 21 listopada jest Dniem Nauczyciela. Z tej to okazji odbył się w naszej szkole uroczysty apel, na którym byli obecni wszyscy profesorowie i cała młodziez naszego Liceum. Na tq uroczystóć uczniowie przybyli w odswiętnych strojach. Najpierw głos zabraz marszałek szkoły ucz.Marian Baczyniski. Potem przemawiad przewodniczacy Komitetu Rodzicielskiego T naszej szkole p.Dzierwa, który " imieniu câej mzodziez̀y podzieqkował pedagogom za ich wysiłek i prace poniesiona podczas nauczania. Następnio odbyio się wręczenie profesorom skromnych upominków. Na koniec uroczystości przemawiał p.dyrektor Zbigniew Starzyk. Na zakończenie odbyła sieq wielka szkolna zabawa, na której wesolo bawili się tak uczniowie jak i profesorzy.

25 1istopad
Kozo Wrodych Racjonalistów dzialajace na terenie naszej szkoły zorganizowa zo spotkanie z p.Waldemarem Bujakiem. Wygłosiz on prelekcję na temat "Aktualny stan stosunkór niędzy Państrrem i Kościowezm w Folsce". Po prelekcji mzodziè zywo dyskutowaza zainteresowana posuszonym tenatem.

## 4 grudzień

Odby̌ się apel, na którym gxos zabrax lekarz szkolny p.Jaworski. Tematem prelekcji byz "Iydzień przeciwgruźliczy". Lekarz w swym dłuȩim wykładzie na temat ciężkiej choroby spokec znej jaka jest gruźlica, wyjaśnil jakie sq przyczyny i skutki tej choroby. Przestrzegaz mrodziez przed ta chorobą i podaえ sposoby zapobiegania jej.

## 12 grudzien

W tym dniu zostaka otwarta świetlica szkolna ZMS. Na f́wietlice tą młodziez̀ dxugo ozekała. Udostępnione zostaly młodziez̀y gry towarzyskie: ping-pong, bridz, szachy i inne. Mrodzież może także ogląać progran TV. Odpowiedzialną za pracę n áwietlicy została ucz.Janina Planeta z kl. X c.

15 grudzien
Oaby sieq apel z okazji rocznicy Zjednoczenia Partii PPS i PPR. Referat okolicznościony wygzosił ucz.klasy XI b Rudnik. ZostaZa odegrana pryta pt."Cześć partii".

16 grudzien
Oibyła się kolejna audydja Krakowskief Filharmonii. Tematem jej byi montaz z opery Glucka "Orfeusz". Występ artystów krakowskich bardzo się wszystkin podobak.

## 12 grudzien

* dniu tym odbyz sieq apel poświęcony III Zjazdowi ZMS. Gros zabrał I Sekretarz ZMS w skkole ucz.J.Ozegalski.

Od dnia 23.XII. 64 do 5.I. 65 trwazy ferie zinowe.

## 15 styczeń

Odbyz sieq apel $z$ okazji $x X-e f$ rocznicy zwyciestwa nad feszuzmem. został wyzkoszony okolicznościowy referat. Wygkoszone zostały wiersze: "Poległym za Kraków", "Hordyriski",fragment z "Kwiatuw -olskich" - J.Tuwima. Chór szkolny odśpiewak kilka piéni partyzanckich.

## 26 styczeń

Dzien ten był bardzo wesoly i mixy poniewaz w naszym Liceum odbyka się zabawa choinkowa. Graka orkiestra szkolna. Podczas zabawy było szereg atrakcyjnych gier i konkursów.

## 20 styczer

Filhamonia Krakowska przybyła do nas $z$ kolejna audycja pt.
"Wuzyka naszych przyjacior". Uczniowie wyszuchali kilku nelodii ludowych rosyjskich i czeskich.

## 21 styczeń

W Liceun goscilímy artystę dramatycznego Leskawa Peteckiego. Mómił on c Stanisłavie Myspiańskim i pięknie recytowaz fragmenty jego utworów.

## 27 styczen

Odbył się apel z okazki XX rocznicy Nyzwolenia Oswiscimia. Wysioszone zostaíy referaty przez ucznión. Swymi wspomnieniami z obozu oświęcimskiego podzielili się $z$ nami byli więźniowie, obecni na tej uroczystosci p. Habryłowa i P.Kxzyniski.
0 obozie ośvieqcimskim nie na drutej sie rozpisywać. Historie Jego zna kazdy czzowie or Polsce i kazdy wie jakich okrucieŕstw dopuszczali sie w nim hitleroncy. Apel ten byz tylko przypoanientem mzodztezy, tych jakze przykrych dla naszego narodu chril.


Chún szicolny podezas wystepu


Orkiestra szkolna

## LAUREACI VII MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU CHOPINOWSKIEGO



Martha Argerich

- Argentyaa, I nagroda


Hiroko Nakamura

- Japonia, IV nagroda


Arthare Moreira-Lima Brazylia, II nagroda


Edward Auer

- USA, V nagroda


Marta Sorifisica Polska, III nagroda


Elibieta Glabowna Polska, VI nagrodr

## 10 Iuty

Kolejna audycja filharmonii w dniu 10 lutego nosiła tytuz:
" O muzycznej blasze". Uczniowie zapoznali się z instrumentami muzycznymi blaszonymi.

27 luty
Nasz chór szkolny prowadzony przez p.prof. Skrobotowicza byz na międzyszkolnych eliminacjach w Tarnowie. Udział $n$ eliminacjach braz chór mieszany liczqey 80 osób - zespóz orkiestralny 20 osób i zespóz "Wiercipiętów" Iiczacy 9 osób. Praca naszej młodzieży została uwieríczona pomy Slnymi wynikami. Otrzymaliśmy trzy dyplomy uznania. Fo wystẹpie naszeqo chóru na sali rozległy się rzesiste oklaski, co byzo dowodem uznania dla naszego chóru i jego kieromika p.prof. Skrobotonicza.

28 luty
W dniu tym odbyi siew szkole wielki bal maskowy. Uczniowie mieli piękne stroje i banili sie na balu bardzo dobrze. Podczas zabawy nybierano krolową i krola balu.

Luty - odbywax się VII Międzynarodowy Konkurs Cnopinowski.
Mrodziez naszego Liceum zywo interesowała sie wynikami konkursu.

## 18 marzec

Filhermonia daka nam dziesiaj piękna audycfe pt."Sprzedana narzeczona". - B. Smetany. Byz to mantaz stynnej opery czeskiego kompozytora. "Sprzedana narzeczona" bandzo sie wszystkim podobaka.

19 manzec
Przez Mzodziezowy Komitet Przeciwalkoholowy zostara zorganizonana Zraduj-zgadula na temat znajomosci przepisów przecimalkoholowych


Pochod muszyz!.!.



dziewczeta w strofach PCK...


Profesorowie na wiecu


Poczet sztandarowy


Po wiecu
i drogowych. Dla uczestników konkursu przeznaczone byzy cenne nagrody.

I miejsce zajai wozen M. Grabania.

| II | $"$ | $"$ | " M.Baczyński |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| III | " | " | " K.Motylewski |

20 marzec
Odbyұo sié spotkanie z pisarzem ziemi Szczecińskiej - J. Trepka. J. Trepka jest autorem kilku powieści fantastycznych o tematyce astronautyoznej.

## 20 marzec

Została zakończona IV seria VI Olimpiady Szkolnych Lig qizowych. Nagrody otrajmali $n$ kolejności: ucz. Werewka - kl.Xa, ucz. Fawezek kl.XI a, i ucz.Wrona kl.XI.c.

30 marzee
Odbył się finał konkursu "Ziemia Krakowska i jej osicgnięcia n XX-leciu PRI".

Nagrody zdobyli ucz.MIeczko kl.Xc, ucz. Werewka kl.Xa, ucz. Grochola Anna kl.Xc a pozostali otrzymali nagrody pocieszenia. Uczniowie ci wykazali się wielka znajomością problemów Ziemi Krakowskiej. Narrody przyznane im byzy w pezni zaskuzone.

9 kwiecien
Kolejna audycja Filharnonii krakowskiej nosika tytuk "Muzyka kameralna-klasyozna".

28 kwiecień
W naszej szkole odbyネa się akademia z okazji świeta 1 Maja. Mygłoszono szeree referatóm okolicznościowych. Na apelu obecni byli przedstawiciele z PRN i PZPR w Brzesku.

zdjecia z wycieczki klas -Xc i Xb



Gdynia-widck z Kaniennej Gory


Gdynia-widok ne miasto i. port



Hel-brzea morski



Gdarsk-atare kamieniczki


Tdarisk-ulica Piwna



Gdunsk-nowe osiedle mieszkaniowe

## 1 Maj .

Udznionie i uczenice naszej szkoły brali udziak manifestac ji 1-szomajowej.

## 10 czerwiec

* dniu tym pozegnalíámy naszych kolegów z klas XI-tych, którzy ziożyli juz egzaminy maturalne.


## $16-19$ czerwiec

Dnia 16 czerwca klasy Xc i Xb wyjechazy na 3-dniowa wycieczke do Gdyni, Gdańska i Oliwy! Po całonocnef podróży dotarliśmy do Gdyni. Swe pierwsze kroki skierowalí́my do mieszkań, przydzielonych nam przez PTTK, aby złożyć swe bagaże i odpoczać. Popoiudniu zwiedzaliśny port Gdyriski ze statku Wanda. W dniu następnym popłynęlíámy statkiem na Hel. Na Helu zwiedzaliśmy Muzeum Morskie. ${ }^{\text {M }}$ następnym dniu wycieczki zwiedziliśmy Oliwę, zabytkową katedrę oraz piękny park oliwski. Bylínny tez w Gdarísku gdzie zwiedziliśmy stare miasto, Kościók Mariacki i inne ciekawe zabytki. 18 ozerwca perni wrazeń wyruszylín $\quad$ w droge powrtona do Brzeska. Czekala nas cała noc jazdy pociagiem. Mino to wszyscy byli bardzo zadowoleni z wycieczki.

24 czerwiec
Zakonczenie roku szkolnego. Uroczysta akademia.

Kronike prowad ika
Grochola Anna


Przenswia dyrektor Starzyk


Przemawia tow. Nędza


Przemewia insp. Onmielowski


Kwiaty dla profesor 6 w


Chor szicolny podezas
uroczgatosci zakoficzenia roku szkolnero


Recytacja wiersza


Pan Dyrektor wreczs naprody

