**Щоденник подорожі**

**День перший**

1. На світанку **28 червня** нас зустрічало Прусице - невеличке містечко в південно-західній [Польщі](http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0), що належить до [Тшебницького повіту](http://www.wikiwand.com/uk/%D0%A2%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82) [Нижньосілезького воєводства](http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE). Ошатне й привабливе вишуканістю та красою старовинної готичної архітектури, місто справило приємне враження й ніби обіцяло надзвичайне продовження дивовижної історії, яка розпочиналася знайомством з мешканцями Прусіце, поселенням у школі, що вразила сучасним дизайном та технічним оснащенням,т ренажерним та спортивним залом, фітнес центром та, безперечно, доброзичливістю та гостинністю господарів, працівників школи, які намагалися забезпечити максимальний комфорт гостям з України.

Після короткого перепочинку- знайомство з містом, екскурсія та відвідування ратуші, незабутні враження від міської панорами, що відкривалася майже з висоти пташиного польоту з оглядової площадки під самим дахом готичної вежі. Бажання, загадані під дзвін годинника. Здивування від того, що на сторожі добробуту та спокою мешканців міста перебуває оберіг Прусіце, майже український когут (півень). І породжене ним тепле відчуття схожості людей, що говорять різними мовами та цінують однакові речів житті, підсилене припущенням гіда стосовно того, що сама назва містечка має слов’янське коріння.

А потім відвідування костелу з дивовижними іконами, скульптурами, примхливим поєднанням елементів готики і бароко, старовинним органом, що супроводжує недільні служби для вірян.

А ввечері – випробування тренажерами для найвитриваліших, фізично розвинених та залюблених у спорт.

**День другий**

2. Важко уявити собі літо без води. Її не буває забагато для відпочиваючих та туристів. Саме нею та надзвичайними емоціями було сповнено по вінця другий день перебування в Польщі, що обдарував нас відвідуванням басейну-аквапарку, приголомшливими екстремальнимиспусками гіркою, відчуттям спокою та комфорту від гідромасажу, прозорою прохолодою води доріжок басейну, увагою та турботою персоналу.

А дивовижним завершенням водної казки стало смакування морозивом, яким щедро пригощав нас господар містечка, щиро турбуючись про комфорт та гарний настрій гостей.

**День третій**

3. Третього дня ми побували в гостях у вроцлавських гномів . Дізналися про те, що перший гном, якого побачив світ, з’явився саме тут.Та лише згодом на місце поселення завітали люди, аби, потоваришувавши з гномами, започаткувати прекрасне місто, райони якого й досі носять імена членів гномівської команди. Тож Тато-гном як найстаріший мешканець міста гостинно запросив нас погожої днини на відвідини Вроцлава.

Ми наполегливо відшукували імена майбутніх суджених на замочках, що залишили на мосту закохані, захоплювалися старовинною та сучасною архітектурою міста, відвідали костел, зазирнули до театру ляльок і кожному зустрічному гномові довіряли найпотаємніші бажання і мрії, щиро сподіваючись на те, що вони обов’язково справдяться.

Були у захваті від костелу та оглядової площадки Вроцлавського університету, відчули ритм серця одного з найпрестижніших вузів Європи.

А увечері потрапили у полон водної феєрії Гідрополісу.

**День четвертий**

День Прусіце попри негоду запам’ятався масовістю естафети, учасниками якої стали чи не усі мешканці міста, хто не байдужий щодо здорового способу життя та прагне не стільки спортивних відзнак, скільки перемог над собою. Ми раді були долучитися до спільної справи, взівши згодом участь у спортивних естафетах та святковому концерті з нагоди Дня міста.

**День п’ятий**

День п’ятий подарував задоволення від шопінгу, місцевого чемпіонату з футболу та змагань на велотренажерах. На жаль, з нами сьогодні немає найактивніших футбольних вболівальників, які, синіючи від холоду на пронизливому вітрі, запально підтримували гравців міської команди та старанно повторювали вивчену польською фразу «Ти забив крутий пенальті», аби відзначити нею наприкінці матчу найкращого з гравців. Але цей день був у нашому житті, і ми завдячуємо йому відчуттям єдиної команди та близькості з польськими друзями.

**День шостий.**

День шостий став подорожжю у минуле, на зустріч з яким ми умовно рушили старовинними паротягами, дбайливо збереженими майстрами-умільцями у робочому стані. Дивовижна екскурсія музеєм паротягів, можливість торкнутися історії рукою, посидіти в купе старовинного потяга, відчути, як палає вогонь у залізному серці машини, почути заклик гудків паротягів стали незабутніми миттєвостями того дня, який приготував для нас ще безліч приємних вражень.

Гра в боулінг та екстремальний підйом на штучну скелю в ігровому центрі, прогулянка парком над озером та зустріч з бойскаутами у їх лісовому таборі яскраво та емоційно завершили цей напружений день перебування на польській землі.

**День сьомий**

Незабутній вроцлавський стадіон, зелень трави на гральному полі, блиск дерева в роздягальнях спортсменів, можливість торкнутися рукою форми та посидіти на місці кращих гравців команди, поміркувати над життям у приміщенні для штрафників та відчути настрій вболівальників на трибунах стадіону.

А згодом-вражаюча краса Halla, виставкового залу, зведеного на честь 100-річчя перемоги над Наполеоном,аристократична велич вроцлавської політехніки, де відбулася чи не надзвичайніша подія нашої подорожі. Учасники української делегації складали тести на знання історичних та культурних пам’яток міста, його біографії та ознак сьогодення.

А скільки приємних миттєвостей підготували екскурсія зоопарком та казкова феєрія музичного фонтану, над водами якого у веселковому різнобарв’ї поєдналися магія краси природи, справжнього мистецтва та душі людини, спроможної творити дива.

Як затишно та тепло було ввечері кожному біля яскравого вогнища, якому додавали жару наші посмішки та задушевність пісень під гітару. Скільки вражень подарували смак національної їжі просто неба та відчуття єдності з людьми, які говорять мовою дружби.

**День восьмий**

Відчути себе справжніми аристократами дозволило відвідування Гольф-клубу в Палаці Бжезно та перші кроки в Академії гольфу, долання невпевненості та радість перемог, несподівана зустріч з земляком шеф-кухарем, який пригощав гостей традиційними українськими варениками.

**День дев’ятий**

Він став незабутнім від яскравості вражень, залишених верховою їздою, відвідуванням стайні, академії верхової їзди, знайомством з племінними верховими кіньми та новонародженими лошатами.

Безперечно, випробовуванням на людяність та міцність для кожного з нас став спуск на байдарках, під час якого, вщент мокрі, знесилені, але сповнені гордощів через те, що спромоглися дійти до кінця, не зійти з дистанції, крізь сміх та сльози, утому та біль ми пронесли відчуття єдності та переконання в тому, що справжня сила - в дружбі, і все до снаги, коли ми разом.

А ввечері - урочисте закриття заходу, концерт, учасники якого полонили присутніх рівнем виконавської майстерності та особистою обдарованістю, талантом творення краси та донесення глядачам перлин національної та світової культури.

Вітальні слова, подарунки, обмін враженнями від зустрічей, побажання обов’язково донести до українців доброзичливість, товариськість польських друзів, щирі побажання миру й добробуту народу України.

**День десятий.**

Відзначений подорожжюЕнерджілендією, незабутніми враженнями від приголомшливих атракціонів, дизайну парку розваг, висоти та швидкості, свята кольорів, різнобарв’я смаків та емоцій, залишених вами на стежках цієї майже казкової країни розваг та веселощів, екстриму та гарту.

Прощаючись з Прусіце, ми назавжди залишили в цьому місті, у казковому та неповторному Вроцлаві часточку своєї душі, нашу любов та безмежну вдячність за подаровану дітям України дивовижну сучасну казку, за відкритий світ без меж та кордонів, у якому панують любов, добро, дружба та злагода.

**Nakażdymmiejscuiokażdejdobie,**

**Gdziemztobą płakał, gdziemsię ztobą bawił,**

**Wszędzieizawszebędęjaprzytobie,**

**Bomwszędziecząstkę mejduszyzostawił. (1823р. Адам Міцкевич)**