# Miejska Biblioteka Publizzi.a <br> DZIAE w Wiatei Podhaskiej <br> WH:WYY ( WrilloNIE <br> 21-5cio Eiata forntiona <br> tel. 83341 6.4 5) <br> regionaliasmbo.org pl <br>  

PISMO REDAGOWANE PRZEZ UCZNIÓW SP W ROGOŹNICY
NR 11/12(43/44)
LIPIEC-SIERPIEŃ 2003
CENA 1 ZL

## Uczniom i $\mathcal{N}$ auczycieโom wspaniatych wakacji życzy Redakcja



Nareszcie wakacje! Można leniuchować, nic nie robić, dlugo spać ... ale czy warto? Jest tyle ciekawych miejsc, które warto odwiedzić! Tylu interesujących ludzi można poznać! Tyle przygód przeżyć!

Przytaczamy Ci słowa znanego polskiego filozofa Tadeusza Kotarbińskiego: ,,Nie ma czasu, żeby tracić czas"
Nie trać więc czasu na spanie! Dzialaj!
Do zobaczenia we wrześniu! Redakcja

## W tym numerze m.in.:

- Podsumowanie pracy za rok szkolny 2002/2003,
- Wywiad z dyrektorem szkoly, panem Miroslawem Kaplanem,
- Wspomnienia z biwaku w Serpelicach,
- Ognisko nad rzeka,
- Zmiany w naszej redakcji,
- Prace konkursowe „Mój szkolny kolega z Afryki" -cd.,
- Rocznica ,,cudu nad Wislạ",
- Krzyżówki, przysłowia, rysunki do kolorowania.

W prezencie magnesik na lodówkę, którym prayczepcie wiadomość, że nastẹpny numer „NOWIN"ukaże się we wrześniu!

## Podsumowanie wyników w nauce za rok szkolny

## 2002/2003

Zakończyliśmy naukę i możemy pochwalić się tym, co dobre, czyli naszymi osiągnięciami w nauce.

W klasach młodszych obowiązuje ocena opisowa, więc podamy tylko nazwiska uczniów, którzy wyróżnili się w nauce i zachowaniu.

W klasie „0" są to, wg. pani G.Stefańskiej:

- Ola Zdanowska
- Kamila Kusznieruk
- Michal Borecki

W klasie I wychowawczyni, pani Z.Frąckiewicz wyróżnila aż 7 osób [ brawo!]:

- Magda Sidorczuk
- Patryk Matejko
- Darek Matejek
- Piotr Wojtczuk
- Monika Gajewska
- Monika Kusznieruk
- Dominik Lewkowicz

Pani H.Saczuk w klasie II pochwaliła 5 osób:

- Magda Domańska
- Monika Mosak
- Kinga Kusznieruk
- Darek Zdanowski

W klasie III zdaniem pani A.Iwaniuk na wyróżnienie zaslużyli:

- Kasia Mielnicka
- Ewelina Harasimiuk
- Marta Borecka



## Wywiad z dyrektorem szkoly - panem Mirosławem Kapłanem

Koniec roku szkolnego to okazja do podsumowania rocznych dokonań, sukcesów i porażek. Poprosiłyśmy dyrektora szkoły, pana Miroslawa Kaplana o ocenę minionego już roku.

Redakcja: Uczniowie cieszq się, że kończy się rok szkolny. Czy Pan ma podobne odczucia? Pan dyrektor: Tak, cieszę się, że kończy siẹ rok szkolny, ponieważ jestem zdania, że po solidnym wysilku powinien nastapić solidny odpoczynek. Odpoczać powinni nie tylko uczniowie po 10 miesiącach nauki, ale także nauczyciele po dziesięciomiesięcznym okresie pracy. Myślę, że wszyscy zasługujemy na solidny odpoczynek.
Redakcja: Jak Pan ocenia miniony rok szkolny?
Pan dyrektor: Miniony rok szklony oceniam bardzo dobrze. Sprawdziła się formuła zespołu szkół. Cieszę się, że na koniec roku było tak dużo nagród. Myślę, że niektórzy uczniowie naprawdẹ na nie zasłużyli. Niemiłą niespodziankẹ sprawiła mi tylko klasa trzecia gimnazjum, myślałem że wyniki testów będą lepsze.
Redakcja: Czy jest Pan zadowolony z naszych wyników w nauce?
Pan dyrektor: Tak, jestem zadowolony. Wasze wyniki są bardzo dobre. Cieszą również wysokie wyniki testów kompetencji klasy VI. Nasza szkoła zajęła trzecie miejsce w gminie ( na dziewięć szkół).
Redakcja: A jak Pan ocenia dzialalność kótek zainteresowań, w tym naszą redakcję? Pan dyrektor : Jestem bardzo zadowolony. Dobrze prosperujecie. Jesteście dobrze zorganizowani. To dobrze, że w czasach, kiedy szkoła nie ma pieniẹdzy na finansowanie kółek, Wasza redakcja potrafi sama na siebie zarobić.
Redakcja: A jak Pan spędzi tegoroczne wakacje?
Pan dyrektor : Początek wakacji spędzę w domu, będę wykonywał zaległe prace porządkowe. W sierpniu natomiast wyjeżdżam na dwa tygodnie w góry.
Redakcja: Dziękujemy za rozmowę i życzymy udanych wakacji.
Rozmawiały Kasia Małek i Iza Wojtczuk z klasy VI

## Zmiany w redakcji ,, $\mathcal{N O W} \mathcal{N}^{\prime \prime}$

Razem z końcem roku szkolnego opuszczą naszą redakcję dziewczynki z klasy VI. Dwie Kasie, dwie Izy, Monika, Ania i Ilona od września będą gimnazjalistkami. Wymienione ,„dziennikarki"- filar naszej gazetki, daly się poznać jako osoby ciekawe świata, wnikliwe, poslugujące się piẹkną polszczyzną, z poczuciem humoru. To im „NOWINY" w glównej mierze zawdzięczają swój ksztalt. Zastąpią je mlodsze koleżanki i koledzy.

Dziẹkujẹ Wam - Kochane Dziewczyny - za świetną pracẹ i życzẹ sukcesów w nowej szkole, również na niwie dziennikarskiej.

Bogusława Malek - opiekunka redakcji

## Boże Ciato

Uroczystości ku czci Najświętszego Sakramentu, czyli Boże Ciało, obchodzone są w drugi czwartek po Zielonych Świątkach i trwają przez calą oktawę. Przyczyną ustanowienia tego święta w XIII wieku byly objawienia blogoslawionej Julianny, zakonnicy z Cornilon, której ukazywala się hostia splamiona krwią. W Polsce obchody Bożego Ciala wprowadzil w diecezji krakowskiej biskup Nanker w 1320 roku. Procesje, które stanowią dziś glówną część kościelnej liturgii, przyjẹły się dopiero sto lat później.

## Procesje Bożego Ciala

Odbywają się w Polsce bardzo uroczyście przez calą oktawę. Uczestniczą w nich duchowni, członkowie cechów niosący swoje chorągwie i znaki, bractwa kościelne, wojsko, strażacy, dziewczynki sypiące kwiaty oraz rzesze wiernych. W dawnych wiekach w procesjach brali udzial również królowie ze swoimi dworzanami. Na zakończenie ksiądz - celebrans blogosławi wiernych Najświętszym Sakramentem umieszczonym w monstrancji.

Galęzie, które zdobiły ołtarze i kościól podezas procesji, zatykano w zboże, len i kapustę, w celu ochrony przed szkodnikami, burzami i gradem. W wielu regionach Polski wierzono, że odstraszą one również czarownice. Do dziś starsi ludzie uważają, że podezas procesji Bożego Ciala ksiądz może zobaczyć przed monstrancją różne nieprzyjazne czlowiekowi stworzenia.

Opracowała Małgorzata Samociuk z klasy V

## Bal pożegnalny szóstaków

Dnia 16 czerwea o godzinie $16^{00}$ klasa VI zorganizowala bal pożegnalny, na który zaproszeni byli wszyscy nauczyciele, uczniowie klasy V oraz samorząd klasy IV. Niestety, nie wszyscy zaproszeni goście znaleźli czas, by zaszczycić klasę VI swoją obecnością. Mimo to zabawa byla bardzo udana. Po poczęstunku młodzież ,,ruszyła " do tańca. Potem pokrojono tort. Zabawa trwala do godziny $22^{00}$ i byla naprawdẹ wspaniala. Następnego dnia w szkole niewyspani uczniowie klasy VI musieli zająć się sprzątaniem.

Dwa dni wcześniej w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Maniach odbyła się msza św. w intencji uczniów klasy VI. Kończyla ona ich naukę w szkole podstawowej. Na mszy tej byli obecni także ich przyszli koledzy i koleżanki z gimnazjum - uczniowie klasy VI z Mań. Uczniowie podziękowali księdzu proboszczowi za przewodnictwo duchowe wręczając mu kwiaty. Kasia Malek i Iza Wojtezuk

## Plonie ognisko... nad rzeka

Uczniowie klasy IV wraz z wychowawezynią, panią B.Malek pożegnali rok szkolny przy wspólnym ognisku. W środę 18 czerwca o godz. 18 zebrali się w pobliżu rzeki, by podsumować rok pracy. Do uczniów dolączyla trójka rodziców. Pieczono kielbaski, śpiewano piosenki przy wtórze gitary, bawiono się wokól ogniska. Szkoda tylko, że nie wszyscy uczniowie przybyli na to spotkanie.

Udany wyjazd do Serpetic
Dnia 4 czerwca 2003 roku klasy V i VI z wychowawcami wyjechaty do malowniczej miejscowości Serpelice. Spędzity tam trzy dni, w jednym dużym domu wypoczynkowym. Oprócz zabaw, gier i spacerów, pani Malgorzata Kuzaka wraz z dziewczętami zajmowala się wykonywaniem gobelinów i obrazów ze styropianu. Natomiast chlopcy z panem Andrzejem Malkiem grali w pilkę i uczyli się wiązać węzly. Uczniowie sami przygotowywali obiady. Za składkowe pieniądze kupowali potrzebne produkty, sami obierali ziemniaki i ogórki. Zwiedzili oni m.in.. Kalwarię Podlaska, kąpali się w Bugu. Na plaży odbyl się konkurs na najladniejszy zamek piaskowy, który wygrali chłopcy z klasy VI. Wieczorami urządzane były ogniska i dyskoteki. Biwak byl bardzo udany, dopisala pogoda i humory. Uczniowie obu klas na pewno będą go dlugo wspominać.

Redakcja otrzymala kartkę z pozdrowieniami od biwakowiczów. Dziękujemy! Kasia Malek z klasy VI



To może zabawne, ale trzeba umieć się kłócić. Jak to robić? Najlepiej wcale, ale cóż, życie jest życiem. Przeczytaj test i zaznacz wybrane przez Ciebie odpowiedzi.

1. Koleżanka uważa, że film był do kitu, a Tobie się podobał.
a) Starasz sie przekonać koleżanke. mówiac. na przykiad. ze aktor wspaniale gral.

b) Starasz się przeforsować swoje zdanie, powtarzając: „a właśnie że był dobry!".
c) Płaczesz.
2. Koleżanka nie dała się przekonać.
a) No to
nie, csta-
ここcznie
kazda
$z$ Was mo-
ze mieć
swoje
zdanie.
b) Przez ty-

dzień wiercisz koleżance dziure w brzuchu.
c) Obrażasz siẹ.
3. Koleżanka przyprowadza kolegę, któremu też nie podobał się film.
a) $\mathrm{Zmie}-$ niasz temat.
b) Usiłujesz przekrzyczeć kolege.
c) Stwier-

dzasz, że ten kolega to kretyn.
4. Mama daje Ci dwa bilety na inny film.
a) Idziesz z ta samá kolezanka.
b) W życiu! Zabierasz

kogoś, kogo o wiele mniej lubisz.
c) Proponujesz film tej samej koleżance, ale pod warunkiem, że Jej się spodoba. Nie może Ci tego przyrzec, więc przestajesz się do niej odzywać.
5. Ten sam film oglądasz drugi raz w telewizji i przestaje ci się podobać.
a) Mówisz koleżance. że miała racje.
b) Nic nie mówisz, jeszcze czego!
c) Jesteś załamana. w końcu
odkrywasz na siłe. że film był

jednak dobry, bo koń miał sympatyczną morde.

## Bozaw

Masz punkty a - w porządku. Jesteś rozsądna i rozumiesz, że każdy może mieć swoje zdanie. Gdyby wszyscy myśleli tak samo, to byłoby to nudne.

Masz punkty b - nie umiesz się kłócić i robisz z igły widły.

Masz punkty c - zlituj się, czy warto tak się przejmować głupstwami?
Przyjaźń jest więcej warta niż postawienie na swoim w takiej sprawie! sprawie.

„Ustaw", czyli ponumeruj kwadraty tak, aby w każdym nastẹpnym było o dwa listki więcej.

- Panie doktorze. mój syn oc. roku myśli, ze jes: kura!....
- To dlaczego przychodzi pani dopiero teraz?
-- Bo przestał znosić jaja:...



# Cd. prac konkursowych - <br> , Mój szkolny kolega z Afryki" 

W dwóch ostatnich numerach naszej gazety drukowaliśmy prace napisane przez Wasze koleżanki na konkurs,, Mój szkolny kolega z Afryki". Dzisiaj ostatnie dwie: list Izabeli Mościckiej i opowiadanie Kasi Męczyńskiej.


Rogoźnica, dn. 20 kwietnia 2003 roku

## Moi Drodzy!

Jestem bocian Bartek. W tym roku po raz pierwszy odbylem z calą swoją rodziną podróż do ciepłych krajów. Byłem w Afryce. Jestem pod wrażeniem tego ,co zobaczyłem. Pragnę podzielić się z Wami swoimi spostrzeżeniami.

Do tej pory myślałem, że ludzie są szczẹśliwi, mają piękne domy, samochody. Sądzilem, że dzieci na całym świecie mają dobre warunki, że mogą się bawić ze zwierzętami, że mają zeszyty, książki i inne przybory szkolne. Myślalem także, że mają dostatek jedzenia i są zdrowe. Gdy polecialem do Afryki, przekonalem się, że jest zupełnie inaczej. Dzieci na tym kontynencie chodzą głodne, zaniedbane, a nawet chore. Mają duże brzuszki, ale nie dlatego, że dużo jedzą, tylko dlatego, że glodują. Jedzą czasem resztki ze stołu. Tam pierwszy je tato, następnie mama, a dziecku pozostają resztki. Dzieci w Afryce wstają weześnie rano i chodzą nad rzekę po wodę, którą noszą w dzbankach na glowie. Następnie bez śniadania idą do szkoly, w której lekcje są na dworze. Dzieci muszą zapamiẹtać wszystko z lekcji, ponieważ nie mają na czym pisać. Niektóre dzieci są chore. Whaściwie to umierają zaraz po zachorowaniu, bo nie ma tam lekarstw.

Myślę, że poruszyla Was ta opowieść. Pomyślcie, co mogłybyście zrobić dla swoich rówieśników z Afryki. Ja bẹdẹ Wam relacjonowal co roku zmiany, które następują na Czarnym Lądzie. Wierzę, że wkrótce bẹdẹ mógł powiedzieć coś optymistycznego na ten temat. Liczę na Was.

Serdecznie pozdrawiam i dziẹkuję za nowe gniazdo na stodole.
Bocian Bartek
(a wlaściwie Izabela Mościcka z klasy IV w jego imieniu) P.S. Bartek nie nauczyl się jeszcze pisać!



Dzieci Afryki nie mają żadnych zabawek. Zbieraja stare opony rowerowe lub samochodowe, czy dziurawe albo zardzewiale pokrywki od garnków i tym siẹ bawią. Ponieważ wielu chlopców interesuje siẹ samochodami, wiec robia sobie ich modele z drzewa bambusowego. Dziewczynki natomiast zawsze mają ,, ̇̇ywe lalki" w postaci mlodszego rodzeństwa, którym muszạ siẹ zajmowac i nosić na plecach, naśladująe mamy.
Msze Swięte w Afryce trwaja 3 godziny. A to z powodu ich radości, którạ wyrażaja śpiewem i tańcem. Nie ma czlowieka. który nie whaczylby siẹ $w$ śpiew na uwielbienie Boga. Wszyscy też pragnạ whạczyc siẹ w modlitwe wiernych, bo każdy przychodzi do kościola z jakaśs intencja. W taneczna procesje z darami whaczaja sie nawet najbiedniejsi. Każdy przynosi do oltarza to, co ma. Jedni trochẹ kukurydzy czy fasoli, inni jedno jajko jednego banana, jeszcze inni kure, może już ostatnią ze swego kurnika. Po Mszy świẹtej kaplan wprawdzie wyjeżdża, ale dzieci i mlodzież jeszcze pozostają. by dalej śpiewać i tańczyć. Potem boso wracajạ do swych domów, czasem odległych o 15,20 i wiẹcej kilometrów. Nawet w drodze powrotnej idą, śpiewajạc i tańcząc. W domu czeka na nich bardzo skromny posilek, tzw. kitkiri - papka z kukurydzy i fasoli. Zawsze to samo. A jednak ich radości nie ma końca. Do snu kładą się w swych lepiankach na klepisku wokól ogniska rozpalonego pośrodku chaty.
Rodziny sa liczne. Wszystkie dzieci śpią w jednej chacie, bardzo ściśniette. Jeszcze dlugo opowiadaja sobie o tym, co przeżyly w kościele. W końcu utrudzone zasypiaja, by weześnie rano wstać i pobiec po wode. znowu wielbiąc Boga za szczẹśliwą noc, za nowy sloneczny dzień i za siostre wode, pokornie spływajaca z gór dolin zamieszkatych przez najbiedniejszych ludzi świata.
Obecnie w Afryce toczy siẹ 40 wewnẹtranych i miẹdzynarodowych konfliktów. W Algierii, Sudanie, Liberii. Sierrale Leone, Etiopii, Somalii, Angoli i RDK dzieci sa wykorzystywane w konfliktach zbrojnych. Rekrutacja mlodych odbywa sie


Jeśli jesteś milośnikiem książek, a nic ciekawego nie masz akurat „pod ręką" do czytania, polecamy Ci tę niesamowitą historię. Milego czytanka!

## „Służba u hrabiego"

Kiedy jaśnie pan hrabia przyjmował na służbe mocnego Bartka, nie wiedział jeszcze, jaki z niego siłacz. Umówili siẹ co do zapłaty i poweedrowal Bartek do kuchni, gdzie czternastu innych robotników siadało właśnie do obiadu. Kucharka wniosła im w olbrzymiej misie gorace kluski z serem i maślanką. Ale ledwie ludzie zdążyli wriciagnać z kieszeni łyzzki, Bartek chwycil spod ściany szuflẹ do zboża i zgarnal im z misy caly obiad... Robotnicy tak siẹ zezłościli, że pobiegli na skargę do pana.

- Ach, tak... - powiedzial hrabia. Zjadłeś, chłopie, obiad za czternastu. Teraz bedziesz musiał odpracować za czternastu.

I kazał mu młócić zboże. Robotnicy

dali mu swoje cepy, ale Bartek tylko się roześmiał - były dla niego jak grzechotki. Wybrał w lesie wielki dąb i jak zaczął nim młócić! O mało stodoły nie rozwalił, a wszystkie zboża i groch zbiły się w jedną kupę, wysoka aż pod strop. Bartek stanał we wrotach stodoły i dmuchnął. Wymłócona sterta rozleciała się po kątach, ale tak zgrabnie, że w każdej kupce leżały oddzielnie żyto, inne zboża i groch. Jaśnie pan tylko zmarszczył brwi. Nie podobał mu siẹ ten nowy sługa.

Nastẹpnego dnia kazano Bartkowi wywozić gnój ze starej obory. Chłopak krẹcił się i uwijał, ale coś mu robota nie szła. Za mało miał do niej miejsca.

- Hej. ludzie! - zawołał. Wyjdźcie mi z tej budy! Ja ja. gdzie indziej przestawie.

I rzeczywiście. Bartek opasal sznurem obore. sam się do niej przywiązał i podniósł jạ w
powietrze tak lekko, jakby była z papieru. Przyjechały wozy furmańskie, wywiozły gnój na pole, a kiedy z pomoca Bartka skończyli robote, siłacz postawił oborę na miejscu. Dopiero wtedy zrozumial hrabia, co oznacza cios Bartka, który jaśnie pan zgodził się przyjać jako zapłatę za rok służby. Zacisnał pan zęby i postanowił pozbyć się osiłka.


Kiedy Bartek kopał studnie, zrzucili mu ludzie hrabiego na głowẹ kamień młyński. Ale chłopak odrzucił głaz jak natrętna muché.

Wysłał go wtedy hrabia do przeklẹtego wiatraka, gdzie diabeł mieszkał, po sześć worków makki. Bartek zmierzył się $z$ diabłem i tak go stłukł, że biedny czort o litość prosil. Siłacz puścił go na wolność, tylko mu na pamiątkę rogi ułamał, a jaśnie pan otrzymał swoje sześć worków mąki.

Na koniec roku, gdy zbliżał się termin zapłaty, hrabia posłał Bartka do piekła po sto beczek złota. I nim minęy trzy dni, chłopak wrócił ze złotem. Pan nie czekal dłuzej. Uciekł przez tylna brame, a mocny
Bartek ożenił się ze śliczna hrabianka. Na ślub zaprosili mame Bartka i wszyscy żyli długo i szczésliwie.

Pradziadek Blazej Ilustrował Jerzy Flisak

## 

Minfósiże są wakacje radzimy zaglądać do ortografii, by we wrześniu nie zacząć nauki odłjüdynki z polskiego. Proponujemy male ćwiczonko ortograficzne.

Do jaxicin cect cdrosze siき podane zwroty i porównania? Wpisz te cecny do ulagramu. W nawiasie podano części mowy, !akimi sa hasia krzyżówki. Na koniec odczytaj rozwiązanie.

(C jak makiem zasiał (przystówek)
2 ma wielkie oczy (rzeczownik)
(0) tw.e, co kot napłakał (przystówek)
(4) to nie jest glupota (rzeczownik)
© tam, gdzzie pieprz rośnie (przystówek)
© ktoś ma wẹża w kieszeni (przymiotnik)
0 jak lis (przymiornik)
(3 jak mysz koscieina (przumiomik)
© pisać jas hura pazurem (przysíwok)



Wiosna i lato. a przede wszystkim nadchodzace wakacje kojarza nam sié z radoscia. A radosci pranie zawsze towarzyszy smiech. Czy wiecie. skad sie on waial i dlaczego sie smiejemy?

Naukowey zajmujacy sie psychika czlowieka spieraja się o to. Wiekszość jest zdania. ze nawet wtedy, gdy człowiek jeszcze nie umial mowic. odslanial zeby i wydawal dzwieki przypominajace chichot.

Robil to, aby ostrzec swych towarzyszy przed niebezpieczeństwem albo odstraszyć wroga. Tak samo zachowuja sie dzis goryle i szympansy.

Prawdziwy radosny smiech zaczal umilac zycie naszych przodkow. kiedy nauczyli sie oni mowic. O tym, że opłaca sie smiać przekonali sie prawdopodobnie wtedy. gdy zmeczeni i ranni wracali $z$ polowan. Opowiadajac sobie zabawne przygody. zauważyli. iz smiech łagodzi bol i poprawia samopoczucie.

A czy wspoiczesna nauka potwierdza le obserwacje ? Oczywiscie! Lezeni zgadzaja sie. ze

.smiech to $z$ drowie" i na dodatek potrafia jeszeze powiedziec, dlaczego tak jest.
Przede wszystkim. gdy siẹ smiejemy, miésnie twarzy i brzucha bardzo intensywnie pracuja, a potem $2 u-$ pełnie sie rozluźniaja. Dlatego po wysluchaniu paru dobrych dowcipow czujemy sie mniej zmeczeni. Poza tym, gdy chichoczemy, mózg produkuje substancje lagodzaca ból i zwiekszajaca odporność organizmu Jeśli wiẹ zachorujecie. pamietajcie o wesotych filmach i ksiazkach. a takze o 30 stronie ..Swierszezyka". Uwierzcie. to naprawde działa! Czy mozecie sobie wyobrazic. ze kilkanascie lat temu pewien Amerykanin wyleczyl sie z bardzo cięzkiej choroby. ogladajac najlepsze komedie? I jeszcze jedno - na pocleszenie dla tych. ktorze narzekaja. ze zbyt wolno rosna. Szwai carscy lekarze stwitr dzili ostatnio, Że dzieci o dużym pocruciu humoru sa znacznie wyższe niż ich koledzy - jonuracy.

## Kartka z fistorii

 -rocznica ,,cudu nad Wistq"

Nasz kraj musial stawié czola zagrożeniu ze strony Rosji Rawafeckif Jej władze chciały narzucić Polsce komunizm i wlączyé ją w sklad swegg państwa. Zmagania wojenne trwaly od początku 1919 roku. Latem roku następnego Armia Czerwona stanęla nad Wislạ. Wojsko iludnośc cywilna nie szczędzily wysiłkóy; krwi, by powstrzymać wroga. Btyskotliwe zuygeięstwo polaków wi bitwie pod Warszawa zmusilo Armię Czerwoną do odwrotu i ocaliło niepodicglosc Rzeczypospolitej. Na pamiątkę tego wydarzenia dzień 15 sierpnia uznano za Święto Wojska Polskiego.

Pamięć o poległych w obronip̧ odzyskanej niepodległości czcimy do dziś, składając kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza, położonym przy placu Józefa Pilsudskiego w Warszawie. Płonący tam znicz i honorowa warta przypominaja o tych, którzy oddali swe życie w boju o wolnosć ojczyzny.

$F A, A S$
HOROSKOP
dla urodzonych między
22 czerwca a 22 lipca,
gdy Słońce przebywa w gwiazdozbiorze RAKA.

## 

Lubią siedzieć nad woda, marzyć i medytować. Niezwykle wrażliwi na piẹkno - nie tylko przyrody. Mają wrodzone zdolności artystyczne, które powinni rozwijać. W swoim postẹpowaniu kierują siẹ uczuciem, są łagodni i serdeczni. Ale też nie potrafią być w stosunku do swoich znajomych sprawiedliwi, ponieważ już z góry dzielą ich na tych, których lubią, na tych, których nie lubią. Ci pierwsi są w ocenach RAKÓW, rzecz jasna, uprzywilejowani. W przeważajaccej wiẹkszości urodzeni w tym znaku - to osoby nieśmiałe. Bardzo się przejmuja, gdy inni nie mówia o nich dobrze. Czasami zdarza im sie widzieć świat w czarnych kolorach, ale też szybko potrafia zmieniać nastrój. RAKi są kolekcjonerami. Zawsze jednak zbierają rzeczy praktyczne i pożyteczne, np. książki. widokówki, kieliszki do
 jajek, miniaturki samochodów, mapy lub przewodniki turystyczne. Zreszta, od najmłodszych lat marza. - dalekich podróżach, a ponieważ mają dobra pamiẹć, łatwo i chẹtnie ucza sie jezzyów obcych, co w przyszłości na pewno im sie przyda.
A przy tym wszystkim sạ wielkimi domatorami i uwielbiaja., jak koledzy i koleżanki przychodza do nich do domu. Zwłaszcza dziewczynki spod tego znaku wyróżniają siẹ gościnnością.

> ?

Liczba - 2. dzień - poniedziałek (uwaga, pechowa może być sobota), kolory - biały, jasnoniebieski i fiołkowy. Szczę́liwe rośliny: świerk, kaktus i dynia. Szmaragdy i opale - to kamienie, które w przyszłości przyniosạ pomyślność dziewczynkom, a łańcuszki lub bransoletki ze srebra powinny nosić przy sobie .nna szczẹście" wszystkie RAKI.

Znaki im przyjazne: SKORPION. RAK. PANNA. RYBY. Znaki dla nich nieprzychylne: BARAN. WAGA, KOZIOROŻEC.




3


Najczęściej pijemy napoje zagraniczne, często egzotyczne (przynajmniej z nazwy). Na przykład: jeśli do polskiej wody dodamy soku cytrynowego, to otrzymamy francuska, lemoniade, a ta sama woda $z$ sokiem pomarańczowym to francuska oranżada.

Powinniśmy pić dużo polskiego mleka, którego smacznymi i zdrowymi przetworami są też turecki jogurt i kaukaski kefir.

Jeszcze bardziej miedzzynarodowym napojem jest herbata. Najpierw był chiński wyraz té, oznaczajacy roślinę, z której liści robiono smaczny wywar. Gdy owe listki sprowadzono do Europy, powstało słowo: herbathea. co znaczy po łacinie ziele té. Polacy uprościli łacińskie herbathea na: herbata.

Nie polecam napojów zawierajacych arabski al-kuhl, czyli alkohol Zdrowiej jest wznosić angielski toast mniej wyskokowymi napojami, jeżeli rzeczywiście ma nam to wy̌jść po polsku: na zdrowie!



Wakacje możesz speqdzić tak. . .


Wybór nale y do Ciebie!

## Przyslowia na lipiec i sierpień

Od lip ciagnie wonny lipiec, nie daj slonku kłosa przypiec..
Gdy przychodzi lipiec, ostatki starej mąki wypiec.
Slońce mocno przypieka - burza niedaleka.
Miód lipowy to lek zdrowy.


Sierpień jasny i pogodny, dla win bardzo jest wygodny.
Sierpień ten spoczynku nie chce dać, bo każe orać i siać.
Jak ryba w wodzie, żaba w blocie, tak czlowiek oddycha na swobodzie.
Każdy zając ma swoją żabę, co przed nim skacze.
Przysłowia wybrała Małgosia Samociuk z klasy V

## KRZYŻÓWKI IZY

1. Nosisz w nim wodę
2. Malujesz nimi
3. Zbożowa lub inka
4. Leci $z$ kranu
5. Placzesz ,gdy ją obierasz
6. Znosi je kura
7. Część telewizora

8. Baba z . . . koniom lżej
9. Ma siedem dni
10. Piąty miesiąc roku
11. Pierwszy mężczyzna na ziemi
12. . . . zodiaku
13. Leci $z$ komina
14. Polne na bukiety

Opracowała Iza Śmieciuch z klasy VI
FUMOR

Nauczycielka do Jasia:

- Co jest najlepszym czworsnożnym przyjacielem człowieka?
- Łózko, proszẹ pani...

W sklepie a meblami.

- Prosze pana - mówi klient do sprzedawcy - a skąd pan wie. ze jest to prawdziwa angielska szafa?
- Bo koraiki rozmawiaja ze sobą po angieisku...

..NOWINY" redaguje zespół w skladzie:Anna Krawczyk, Katarzyna Malek, Katarzyna Męczyńska, Ilona Mikiciuk, Monika Pogonowska, Izabela Śmieciuch, Izabela Wojtczuk - z kl. VI, Justyna Duda, Ewelina Kusznieruk, Aneta i Natalia Pogonowskie, Malgosia Samociuk, Agnieszka Szostkiewicz, Patrycja Szymanek, Ewelina Szczepaniuk, Anna Wojtczuk, Lukasz Semeniuk - z kl. V. Nad pracą zespołu czuwa Pani Boguslawa Małek.

