„MOJE MIASTO RZESZÓW MA JUŻ 670 LAT”

Z ogromną przyjemnością prezentujemy wyniki Szkolnego Konkursu Fotograficznego pt. „Moje miasto Rzeszów ma już 670 lat. Na konkurs wpłynęło 21 zestawów prac. Jury wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych:

**KLASY 1-3**  
1 miejsce – Oliwia W. kl. 3a

Mikołaj D. kl.3a

Anna Ś. kl. 1a

2 miejsce – Zuzanna N. kl. 3a

Zofia P. kl. 3a

Maja C. kl. 2a

3 miejsce – Krzysztof Ś kl. 3a

Michał S. kl. 3a

Paweł Sz. Kl. 3a

wyróżnienie – Iga M. kl. 3a

Martyna H. kl. 3a

Martyna K. kl. 3a

Eliza B. kl. 3a

Eryk M. kl.3a

Za udział – Adam I. kl. 3a

Krystyna P. kl.3a

**KLASY 4-7**

1 miejsce – Maria Ł. kl. 4a

Michalina Ł kl. 7a  
2 miejsce – Jakub P. kl. 7a  
3 miejsce – Julia C. kl. 5b

Wszystkim wygranym oraz biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy i gratulujemy!  
Zachęcamy do dalszych fotograficznych poszukiwań!

„MOJE MIASTO RZESZÓW MA JUŻ 670 LAT”

W Wojewódzkim Konkursie Literackim reprezentuje naszą szkołę uczennica Kornelia W. z klasy 5a i Konrad W. z klasy 2b.

MÓJ CAŁY ŚWIAT

Kocham ten Rezerwat Prządki

Co w Korczynie ma początki.

Kocham te przepiękne zamki

I ich każde zakamarki.

Kocham pyszną czekoladę

I w fabryce z nią zabawę.

Kocham także park linowy

I wypad do niego każdorazowy.

Lecz najbardziej kocham miasto

Rzeszów – moje rodzinne gniazdo.

Gdzie się uczę, wychowuję,

Jemu wiersz ten dedykuję.

Podkarpacie – to mój świat,

Z nim żyć będę za pan brat.

Konrad W. 2b

"Podkarpacie zaklęte w poezji".

ZIELONE PODKARPACIE

„Podkarpacie przyrodą żyje!”

Co pod tym znaczeniem się kryje?

Tego jeszcze nikt nie zbadał,

Nawet jeśli całym światem władał…

Chociaż jestem jeszcze mała

Serce me miłością pała

Do tych cudnych łąk, co w lecie

Najpiękniejsze są na świecie.

Milion kwiatów i motyli,

(nawet jeśli wszystko pyli),

Tu odpocząć jest mi dane, tutaj czuje się bezpiecznie

Mogę tu przebywać wiecznie.

Ułóż się na wznak wygodnie,

Pełen relaks, tak – istotnie.

Z nieba leci letni deszczyk - spójrz do góry

A zobaczysz cud natury!

Tęcza w całej swej okazałości,

Siedmiobarwna, Jego Mości.

Jakże duszę mą zachwyca,

Jakże zmysły me nasyca.

Zamknij oczy, użyj wyobraźni,

Że przeniosła cię do baśni,

Na jej krańcu skarb znajdujesz.

Co jest w środku? Sam poczujesz.

Żadne perły, ni klejnoty, ani także żadne złota,

To do piękna duuuże wrota.

Każdy kolor cię zaprasza, swą urodą też

okrasza.

Idź i poczuj tę przygodę,

Zatrać się w szumiącą wodę,

Źródła, rzeki czy strumyki,

Góry, lasy i busz dziki,

Na Roztoczu słońca wschody

A w Bieszczadach słońc zachody.

Trzeba jedno mieć na względzie

Gdzie PODKARPACIE – PIĘKNO jest

wszędzie!

"Podkarpacie zaklęte w poezji".

KORNELIA W, KL. V a