Minime Jurgio Pabrėžos 250-osios gimimo metines

„Žiūrėk, kad tavo gyvenimas būtų tylus ir ramus, nes toks Dievui patinka.“
Iš J. Pabrėžos atsisveikinimo su mokiniais


Šie metai ypatingi ir Jurgio Pabrėžos universiteto gimnazijai. Turime gražią tradiciją kasmet vieniems pirmų gimnazijos klasžių mokiniam organizuoti integruotą tikybą, biologijos, geografijos, muzikos, lietuvių kalbos ir literatūros, dailės pamoką apie Jurgio Pabrėžos gyvenimą ir veiklą, siekdami, kad mūsu gimnazijos naujokai kuo daugiau žinotų apie šią iškilą asmenybę, kurią rūpestingai siekiam ir labai suteikiam gimnazijai. 25 kartą tokią pamoką neįprasta savo forma, vieta, mokiniai ir mokytojų skaičiai yra sunkiai rūpėjo 2 die-


Artėjančio jubiliejus proga sau-

Jubiliejinais Jurgio Pabrėžos gimimo metinių metais šios iškilios asmenybės vardu povadintoje gimnazijoje vyko integruotos pamokos.

J. Pabrėžos teisėti į kitas kalbas, kiti – piešia ar eiliuoja, trečių klasės mokinių projektinius darbus... Jau spalį įvyko dailininkų konkurso, kur mokiniai rašė J. Pabrėžos tekstus. Gimnazi jos bibliotekoje eksponuojami mokinių sukurti akrostichai, skirti Jurgiu Ambraziejaui Pabrėžai. Dar gimnazijai dalyvaus sportinėse J. A. Pabrėžos var- 

Visus mokslo metus mokinių kūr

Mokytoja Ramunė MASIOKIENĖ
Jurgio Pabrėžos universiteto gimnazija
(mokinių achorstikai – 16 ps.)
MAŽAS DIDIS ŽMOGUS

Jurgis buvo mažas didis žmogus:
Universitete studijavo,
raudonuosiušinągavo, prancūzišku
ordinan įstojo,
 Gimnazijoje mokė lotynų kalbos,
gamtos mokslų...

Išsaėže žolynais rankraščių, publikuotą
vėliau,
Surinko įvairių augalų rūšių
herbariumą...

Pabrėžos garsus darbas – 166
pulsapų geografijos vadovėlis,
Ak, ar atmenat!?

Botanikos veikalu eksponatus
keliaudams laisiojo,
Rinko žolėms vardus ir sudėjo į
„Taislių augumių“

Ėjo iš Večių į Kretąngą, daug
duo mėgojosi,
Žinot, ir žmones gydys mokėjo,
Aš džiaugiuos, kad esu ten, kur
lietuvių Da Vinciš Gyveno.

Gintarė BUMBLYTĖ,
Jurgio Pabrežosas universiteto
gimnazija, II d kl.

ŽEMAICIŲ TĖVĖS

Jaukiame kambaryje šilpina,
vos plazdanti
Ugnelė blankia šviesa
apšviečia

Ramų vyriškio veidą ir šalia jo
gulių
Gordijaus mazgą – „Taislių
augumių“

Iš lėto jis varto jau parašytos
knys puslapio ir ant
Stalo vis rikūroja įvairias žoleles
bei grybus.
Paugęs vyriškis viską
išsnagrinėjo

Apžiūri ir toliau tėsia savo
užrasus. Liesnai
Baigiant užgasti ir nakčiai
aptemdžius kambary ir botani-
kas nustojo

Rašyti, bet ir vėl, uždegės naują
žvąkę,

Ėmė toliau darbuotis. Dabar
ryški žvakės šviesa aiškiai
apšviėtė

Žinomo žemaicių kunigo, gydytojo,
mokytėjo Tėvo Jurgio
Ambraziejus Pabrėžos veidą.

Karolina MIEŽETYTĖ,
Jurgio Pabrežosas universiteto
gimnazija, III a kl.

SAPNAS

Jau vakaras, skaiciatau šypso
mėnu,
Už lango užia vėjas šiauras, o
namuos taip

Ramu ir jauku. Šiltos rankos
prigludžia,
Gruobus pirtišai šiurena man
plauk

Ir tada panyru į sapną spal-
vina, kur
Saulė žaidžia lange, smilgos
man moja, draugai

Palažunks kvecia, ir senelė pirtši
nastro juodus rožiučius karolius.

Ak, kaip gera...
Bet laikas jau praraso nerupte-
ingtas dienas.

Realybėn nyru ir tariu:
– Ech, kaip troškom tada būti
suauge!

Žeri dange galbūt žvaigž-
džių –
As toliau iš šių sapnų neriu.

Eva EISMONTAITĖ,
Jurgio Pabrežosas universiteto
gimnazija, III a kl.

VIENUOLIS

Juodas sutanos šešelis lauk
vidury

Ujamos smilgos širdžiai,
Rugpjūčio kaitros pasekmės,
Gyjančioms širdies žaizdoms,

Įsiligusios sielos gelmės
lyg

Kausma malšinantis vaistas.
Asiklydęs minčių audrobe,
Apsištyti vienatvės tuščios

Belaisviai tampa lyg vienuolis
minioj

Rytių rasos gaiva
– išsigelbėjimas.

Ejimas pirmyn, ramybė,
Zodžių bežadių tyla –
Audros begalinės pabaigos
pradžia.

Gintarė KNIUKŠTIATĖ,
Jurgio Pabrežosas universiteto
gimnazija, IV b kl.
2020-10-20