Автори: Наталія Трицецька, Марія Лазурко

студенти групи ФПШ-11

**Казка про лицарів**

**або**

**Історичними коридорами Франкового Університету**

Давним давно, у мальовничому місті Лева, де вулиці пахнуть запашною кавою і шоколадом, жили безстрашні лицарі, які були здатні на все, аби історія їхнього міста і королівства загалом процвітала і гриміла крізь століття навіть до наших часів...

Одного разу, сидячи в кав'ярні у центрі міста, у них виникла чудова ідея - об'єднатися і разом створити щось таке, де б вони могли, навчаючись самі, навчати інших. Так і зробили...Вони назвали себе церковним братством... Уже за кілька місяців їхньої діяльності їх впізнавали далеко за межами міста Лева, словом, ці герої були знайомі всім. Що було такого надзвичайного в їхній діяльності, запитаєте Ви?Лише уявіть, ці люди були здатні навчати не лише математики і граматики, риторики, а й церковнослов'янської, грецької, польської та латинської мов! Таких сміливців тоді більше не було на цих теренах.

І все було б чудово. Але зла польська шляхта забороняла тут створювати вищі школи, бо дуже заздрила нашому розквіту. Українська молодь була змушена покидати рідні домівки і їхати за три-дев'ять земель аби добувати вищу освіту.

Проте наших лицарів ніщо не могло налякати! Вони зібрали величезну делегацію та рушили до Польщі захищати інтереси рідного королівства. Як Ви думаєте,їм це вдалося? Звичайно! Польський король пообіцяв створити аж дві вищі школи-академії в Україні. На допомогу нашим мужнім лицарям вирушили єзуїти, які з'явилися на теренах Львова ще у XVI столітті. Об'єднавшись, вони створили ще більшу школу-колегію, яка користувалась попитом серед дітей інтелігенції...

Одного холодного зимового дня, коли завірюха за вікном засипала всі вузенькі вулички міста снігом, польський король Ян ІІ Казимир, усвідомивши, що вибору в нього немає, надав єзуїтській колегії у Львові титул Університету.

Але підступні та заздрісні дипломати Краківського університету робили все для того, аби завадити нашим героям. Проте лицарі не здавались, вели боротьбу до останнього, вдосконалювалися і вже були готові навчати як у інших європейських академіях та навіть складати їм конкуренцію. Ще деякий час їм, звісно, доводилось підпорядковуватись генералу єзуїтів у Римі, але вже з 1773 року вони змужніли і стали зовсім самостійними, відкрили свою бібліотеку та найбільшу у Львові друкарню.

Ви думаєте, що це кінець нашої казки і лицарів вже зовсім не існує? Зовсім ні! Зараз лицарі — це ми, але називаємо себе звичайними студентами. І хоч ми бігаємо з розгубленими, здивованими, широко розплющеними очима, а не з гострими шпагами, усе ж готові боротися зі всіма «драконами», які стоятимуть на нашій дорозі, щоб гідно нести звання студента Франкового Університету!