****

**Абражан Катерина Ігорівна,**

**ОП-301Б**

Кожного року на 9 травня я дивилась с батьком один радянський фільм про війну. Він починався з весілля молодих і як вже наступного ранку, ще вчора наречена, почула від свого чоловіка «почалася війна». Ще з самого дитинства мене вразив такий поворот у житті кожної людини, але масштабів я звісно не розуміла, для мене це був зіпсований початок подружнього життя, і не більше.

В моїй історії я чула «почалась війна» два рази. Я дончанка, і в перше різка зміна привичного життя сталося зі мною задовго до сьогодні. Я була дитиною, що дуже швидко виросла, збираючи з рідного дому свої речі та речі молодших братів. Бачила в мить розгублені очі батька, з такою біллю, що згадуючи по щоках йдуть сльози. З того разу в нього очі так і не почали світитись від сміху, вони тепер завжди засмучені.

Чи були легкі роки с 2014 до 2022? Судіть самі. Мої бабуся з дідусем померли занадто рано через пережитий жах, їх нервові системи просто не витримали, зараз вони могли б бути живі. Мої батьки втратили все і тільки у 2021 році ми придбали власне житло та назвали це місце домом. Мої брати та я швидко стали самостійними, кожен з нас с 14 років самостійно навчився заробляти гроші та піклуватись про себе - в нас вкрали дитинство. Дуже боляче бачити, як тисячі дітей України потроху починають переживати теж саме, батьки повинні бути сильними та вчити дітей зовсім іншим речам, одного ранку стало зовсім неважливо як дитина вчиться у школі чи вміє вона дружити, кожен родитель бажає щоб його дитина дихала.

Почувши 24 лютого в другий раз «почалась війна» мій всесвіт рухнув знов. Я працювала на Хрещатику, змогла сама почати жити у найманій квартирі на Оболоні, повністю відчувала себе дорослою живою та повноцінно сформованою людиною. Я збудувала своє нове почуття дому самостійно і дуже собою пишалася, в мене були плани, цілі та бажання.

А далі знов валізи, добре що з 2014 я тримала все необхідне в одному місці, 36 годин без сну, 24 години в заторах між Києвом та Львовом. Я бачила розгублені очі дорослих, заспані очі дітей, страшні аварії та різні реакції на нову реальність моєї країни. В дорозі я вже дізналась, що мене просто звільнили і попереду тільки невідомість.

У Львові я почала волонтерити, і це було так дивно, ми всі такі різні, з різних областей, навіть картоплю по різному називаємо - топтанка, пюре, молота, картопля-каша, так дивно. Я познайомилась з великою кількістю волонтерів, скільки питань вирішувалось за одною вечерею, скільки людей допомагають одне одному.

Трохи пізніше мене навіть усміхала фраза, якою я знайомилась. «У 2014 році була Катя з Донецька, у 2022 Катя з Києва»

Боляче? Звісно, дуже, розуміючи весь шлях, що довелось пройти тобі та рідним, а ще скільки чекає попереду. Злюсь? Гнів як дим перед очима, я його відчуваю, але перевожу його у русло допомоги та підтримки. Гнів мені не допоможе, мені допоможе віра в те що я роблю, в людей, в свою людяність.

Для мене війна саме про людяність, в один ранок з нас усіх зірвали усі маски і кожен зрозумів хто він є насправді.

Я багато ночей приділила міркуванню свого положення та долі України, і приймаючи до уваги все написане можу сказати - немає неможливого, треба робити кроки до бажаного, а далі довіритися часу та світу. Саме ця віра у краще, надія у людей та досвід, знання історії незламного українського народу підіймають мене кожного ранку з ліжка, щоб жити, цінувати те що маю та допомагати тим хто втратив важливу частину свого життя.

Все буде Україна!

**Бєлоусова Євгенія Юріївна,**

**БС-106Б**

**Не час вмирати**

Це буде невесела історія про те, як дівчина з нині окупованого Херсону відчула жагу до життя. Вночі з двадцять третього на двадцять четверте лютого вона грала в карти із старшою сестрою. Було так весело, що вони домовилися наступного дня зіграти ще, але хто знав, що через 5 годин замість звичного «доброго ранку» дівчинка почує «збирай речі, війна». У той момент здавалося, що нормальне життя закінчилося. Насправді так і було: прокидалися далеко не від дзвону будильника і не о восьмій ранку – нас будили вночі звуки канонад, і ми мусили бігти в укриття аби врятувати власне життя. Дівчина бачила як на очах згасала її колись бадьора і радісна мати, і як втрачав надію на краще її тато. Наша героїня кожного дня намагалася підбадьорювати всіх , навіть якщо сама всередині розбивалася на крихітні уламки. Це було занадто для 17-річної дівчини, яка і до війни не відчувала себе щасливою. Вона багато думала про те, що встигла зробити за своє життя, і врешті дійшла висновку, що ще не час вмирати… Вона не знайшла улюблену справу, не навчилася їздити на велосипеді, не давала батькам приводу пишатися нею, вона ще навіть ніколи не закохувалась, іншими словами – вона не встигла відчути себе живою. Перші два тижні вона боялася виходити з будинку, де всі ховалися, ще через два сім’я вирішила відвідати рідну квартиру. Вперше з початку війни дівчина поїла дома, вперше з початку страшного вона дозволила собі пролити сльози. Жити в місті було важко морально: ось стара школа, в яку влетів снаряд, ось будинок, біля якого дівчинка проходила, коли разом з мамою вони йшли побачити бабусю, теж постраждав. Ворог намагався відрізати місто від світу:вони відключали зв’язок, вимикали українськи канали, замість яких показували своє пропагандистське ТБ, також не впускали в місто гуманітарну допомогу, люди лишалися без ліків які їм необхідні. Дівчина побачила мужність Херсонців, які виходять на мітинги і нині, верхом на окупантських танках, попри стрільбу та сльозогінний газ, вони відстоюють український Херсон. Ця дівчина ще ніколи не пишалася так своєю Батьківщиною як зараз. Перемога вже близько! Все буде Україна.

**Білозор Єлизавета,**

**МТ-205**

Чи пробачить колись Україна всю заподіяну кривду? Сподіваюсь що ні. Як можна пробачити плач немовляти що залишилось без батьків? Як можна пробачити вбивства вагітних жінок та ґвалтування дітей? Ці жадібні варвари не варті зламати хоча б однієї гілочки на нашій рідній землі, то хто ж дав їм право нищити тисячі життів?

Століття за століттям російські кати експлуатували українських людей та землі. Вони крали нашу історію та безсердечно намагалися замести сліди злочину: називали Малоросією, влаштовували голодомори, забороняли українську мову 134 рази, відправляли на заслання та переслідували кожного, хто зберіг в серці любов до України.

Здавалося, що страхіття залишились у минулому, адже ми живемо в цивілізованому 21 столітті та, на жаль, ні. Зараз Україна знову відчуває на собі усі ці страждання. Кожен з нас прокинувся з жахом в очах та болем в серці 24 лютого і вони лише збільшуються з ще одним фото з Бучі, новиною з Маріуполя чи Херсона. Це не просто війна, а боротьба за волю. Наші воїни мужньо стоять за незалежність, гідність і мир. Нам залишається лише берегти світло в собі серед затяжної темряви, молитися за себе та всіх українців і приближати перемогу хто як може.

Нас мордували, вбивали, забороняли, асимілювали та забирали останнє, а потім називали братами. Годі! «Геть від Москви!» - як казав Хвильовий. Зараз спали усі маски. Настав час скинути цупкі кайдани «брата», які вп’ялися зубами в українську землю, щоб відірвати шматок побільше. Ми відстоюємо та повертаємо вкрадені території та культуру, боремось за наші цінності, доводимо всьому світові та собі, що ми незламні, а грізний ведмідь насправді лише квола собака. Адже ми єдині як ніколи, Україна понад усе!

**П’ятницька Катерина Андріївна,**

**302-Ба**

Україна- найвеличніша та найкраща держава у світі. В нас є найкраще, що може бути в країни – незалежність.

З покон віків наймогутніший народ нашої держави вкладав всі свої сили та прагнення для досягнення мати свою мову, націю, мрії та своє майбутнє. Ми знаємо багато відомих українців, які поклали своє життя заради вільного майбуття їхніх дітей та онуків, і ось в 1991 році ми отримали те, що жадали – незалежність та вибороли гідність і свободу.

Давайте згадаємо 2013 рік. Я впевнена, що в багатьох з’являються спогади про ту холодну зиму, про холод від якого біжуть мурахи по шкірі, згадка про біль від усього пережитого. Я живу в тій частині столиці України, де мала можливість кожного дня бачити найхоробріших чоловіків, та інколи, навіть жінок, які дійсно знають, що означає слово воля. Під час революції гідності загибли сотні людей, але, мені здається, що слово “загибли” є недоречним. Адже це наші побратими, які війдійшли на небо, аби охороняти нас.

Знаєте в чому різниця між нами та іншими народами? Українці за досить короткий час зуміли показати усьому світу, що ми стоїмо до кінця, навіть якщо для цього потрібно поставити намет та ночувати під палаючими будинками, або виборювати в 2014 році наш аеропорт в Донецьку, маючи переважаючу кількість воїнів супротивника. Ми завжди стоїмо до кінця. До останнього клаптика нашої дорогоцінної землі.

Здавалось би, що ще потрібно мати для щасливого життя, окрім процвітаючої країни та незалежного народу? Напевно сусідів, які можуть зрадіти перемогам твоєї Батьківщини. Але, на жаль ми маємо не сусіда, а ворога. Який підступно підбирається до наших земель вже декілька років, намагаючись відібрати найважливіше, що в нас є – нашу незалежність. Як виявилось, ми настільки унікальна на незламна держава, що можемо дати відпір другій армії світу, чи то на передовій, чи то в інформаційній війні, байдуже.

Я вважаю, що ми ніколи не знайдемо відповіді на питання “Чому наша країна має терпіти цей біль, за що?”. Але через призму пережитого я знаю лише одне, що ми переможемо завжди і повсюди, що б це не було. Чому? Згадайте лише слова нашого пророка Т.Г. Шевченка :

*І на оновленій землі*

*Врага не буде, супостата,*

*А буде син, і буде мати,*

*І будуть люде на землі.*

Я впевнена, що в нашій країні ще не раз прийде весна, зацвітуть каштани та не раз пролетить Мрія, здороваючись з українцями своїми крилами. Потрібен тільки час, аби наші нащадки жили у найквітучій та у найрозвиненішій, а головне у незалежній Україні!

**Плахотнюк Єлизавета Вікторівна,**

**ЗД 108-б**

Кожна свідома людина знає історію своєї Батьківщини. Про історію нашої можна говорити все життя. Вона різна: сумна, весела, трагічна, сповнена кохання та відваги.

Ще здавна українців знищували, принижували, зраджували на своїй землі.. Але, що б не було, Україна все витримала. Адже вона смілива, незламна, незалежна. Не дивно, що за багато років страждань Україна відчуває гнів від завданого болю. Відомо, що українців вважають найсильнішою нацією світу. Проте, ми заплатили за це велику ціну: повстання, заслання, агресія з боку інших держав, поневолення, просто знищення. Починаючи від національно-визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького до жорстокої війни, яка відбувається просто зараз на території України.

Все це відбилося на нашій національній свідомості. Ми відчуваємо образу за завдану шкоду, гнів за несправедливість. Ми часто думаємо, чому з нами відбуваються такі страшні події? Проте не знаходимо відповіді.

Але, я впевнена, що в майбутньому наша Україна буде лише процвітати. Ми повинні цінувати те, що нам дала наша ненька: мужній характер, добре серце і надзвичайну красу того, що нас оточує. Потрібно вірити у світле майбутнє України. Адже вона була, є і буде незламною!

**Боровик Катерина Олександрівна,**

**МТ-205Ба**

«Працюємо, щоб мати вільний час, і воюємо, щоб жити мирно.» - Арістотель сказав це у 320 р. до н. е., але для українців цей вислів актуальний майже 2500 років потому. Свобода не має кольору - у неї їх два. Україна - наймолодша європейська держава і зараз свою свободу ми здобуваємо кров’ю, показуємо приклад усім, хто сумнівався.

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну принесло кровопролиття та страшенний біль, перекреслило життя та мрії багатьох українців, сформувало абсолютний гнів до російської імперії. І на разі, щоб жити мирно, нам необхідно воювати. І воювати не тільки на військовому фронті, але й на фронті інформаційному, на фронті ідей.

У мене є мрія невеличка: щоб коли я прокинулась - не було війни. Насправді, до 24 лютого у мене було куди більше планів, сподівань, амбіцій та задумів, але зараз, мабуть, мрія одна на всіх українців - прокинутись в мирній країні. Здається, що ще вчора я мала повноцінне життя студентки в омріяному університеті столиці України: планувала свою майбутню кар'єру логіста, зачаровувалась вечірніми краєвидами Києва, мріяла про багато подорожей світом, малювала проект власного будинку і найбільшою проблемою було прокидатись на першу пару в понеділок. Але зараз пріоритети стали зовсім інакшими.. Тепер я часто прокидаюсь не від будильника, а від вибухів. У проект будинку домальовую бомбосховище, а пейзажів рідного міста не бачила вже більше двох місяців.

Але я вірю, що незабаром війна закінчиться, відбудуються міста. Всі ми станемо ще сильнішими, ніж є зараз, адже погані часи народжують сильних людей. Безумовно, на наших очах твориться історія і ми є її частиною. І кожному з нас потрібно сумлінно виконувати свою роботу, бути корисним там, де можемо. І пам’ятати, що сила народу - в єдності, а наша нація стала єдиною, як ніколи раніше. Закінчити хотілося б словами духовного батька української нації: «Борітеся - поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая!».

**Конопльова Дарія Миколаївна,**

**ЗД-209БА**

Я, як і всі мої земляки, в ці дні відчуваю неймовірний біль від того, що відбувається на моїй рідній землі. Один день розділив моє життя на «до» і «після». До цього зловісного дня я жила щасливим і безтурботним життям. Тепер все більше і більше це усвідомлюю. У мене була неймовірна можливість жити у своїй улюбленій квартирі, спілкуватися з друзями та відвідувати улюблені місця в моєму місті.

Дитинство у мене було дуже насиченим. Я все життя займаюся професійно балетом, тому для мене найголовнішим сенсом в житті є виступи. Все, чого я шалено хочу, так це те, щоб наш Одеський національний театр опери та балету не постраждав. Це світова перлина, яка дорога серцю мільйонів українців. Адже Україна багата своєю спадщиною, і це дуже важливо пам'ятати. Я багато подорожувала Україною, від Львова і до Харкова, від Києва і до Криму. Такої різноманітності ландшафтів, архітектури та традицій немає ні в одній країні світу. В нашій Україні є все, чого душа забажає: море, гори, ліси, поля. Як приємно усвідомлювати, що нашою країною пишається кожен українець.

Зараз я вимушено перебуваю закордоном, в чужій країні. І головне, про що я мрію, це дізнатися, що ми перемогли. Таке сильне бажання повернутися додому, що неможливо передати це словами. Тільки коли ми все втратили, ми починаємо це цінувати. Тільки зараз стає зрозумілим, наскільки всі ті буденні речі були важливими для мене.

Дуже сподіваюся, що все це скоро закінчиться і я знову повернуся у свою улюблену країну - Україну. Мирне небо над головою це найдорожче, що є у всьому світі. Дуже шкода, що не всі це розуміють. Краще ніж рідна країна, рідне місто і рідний дім немає місця на цій землі.

**Паржицька Дар’я В’ячеславівна**

**МТ-205Ба**

**Витяги зі щоденника. Ессе вимушеної втікачки без зайвого**

23.02.2022р. /Київ. Бориспільске шоссе./ Це кляте таксі тягнеться, як шалена черепаха. Якщо я запізнюся на літак, Єгор з Мариною мене з’їдять нафіг. Майже не взяла речей та косметики. Подорож займе аж три дні. Обійдуся. Проте не потрібно буде чекати на багаж після прибуття. Спробую як це – без зайвого. Ніколи такого не було, щоб одні штани та й ті на мені. Маленький рюкзачок за плечима. Романтика. Добре, що манікюр встигла зробити. Красивий. Головне не зламати нігтя. Здається я забула помаду. Таки справді забула. Жах. Здається ми, нарешті, рушили.

*Трохи згодом.* Будапешт - чарівний. День видався такий хороший. Сонячний. Ми, здається, ніколи стільки не жартували і не сміялися. Купили квитки до Відня на завтра. Справжні мандрівники. Ноги гудуть, а душа співає. Ліжечко в номері таке зручне. Подумки я біля угорського парламенту – він просто вражає красою і величністю.

24.02.2022. /Будапешт, Угорщина/ До щоденника руки дійшли лише ввечері. Ранок розпочався із розпачу: о 6 ранку телефонувала мама. В нас розпочалася війна. Бомбували всю Україну. Київ та передмістя. Пишу і не вірю. Батьки зі мною прощалися. Сказали забиратися якнайдалі від кордону з Україною, поки забути про Київ, шукати роботу і влаштовувати життя закордоном. Ми з друзями здали квитки до Відня. Купили квитки до Лісабону. Батьки в Києві – я в Європі. Вчора я була 18-річна мамина і татова улюблена єдина донечка, а сьогодні я сама. І як же мені страшно за батьків, за друзів, за завтра… Що буде далі?

28.02.2022. Що не день, то страшніше. Довго не писала, бо ходила на демонстрації на підтримку України. Світ об’єднується перед небезпекою, що йде зі сходу від старого хворого покидька. Господи, допоможи всім нам. Я довго думала чим можу бути корисна. І вирішила: буду заробляти гроші, забезпечувати себе і перераховувати на армію, ходитиму на всі демонстрації за Україну, вчитимуся. Час покаже, що ще можна буде зробити.

01.03.2022 /Лісабон, Португалія/ Сьогодні влучили в Київську телевежу. Батьки. З ними немає зв’язку. Телевежа поряд з нами. Тато часто їздить повз неї у справах. Візьміть слухавку, батьки. Візьміть слухавку. Візьміть слухавку. Візьміть, чорт забирай, слухавку!!!! Тобто, як я під час тусовки в нічному клубі трубку не беру, – це істерика! А як самі… Взяли. Кажуть, були далеко від телевежі - тікали з-під обстрілу у Броварському районі. Молодці, бляха!!! Відписала подруга Катя із Амстердаму: розпочала збір коштів для біженців і залучила своїх однокурсників о цього. Сьогодні готується виступати на мітингу. Я завжди казала, що якби з Каті цвяхи робити, то це б найміцніші цвяхи були…

08.03.2022 Зі святом, бляха. Телефонувала мамі. У відповідь мама надіслала фото тюльпанів та мандаринів – каже військові на блокпостах вітають жінок і просять посміхатися. Вже який день немає зв’язку із маминою подругою з Бучі. Мама хвилюється. Тато розірвав стосунки із ріднею в Росії. Мама ще тримається і строчить їм простирадла повідомлень із описом подій в Україні, натикаючись раз-по-раз на гидоту типу: «це все фейки», «у вас там все нормально – не перебільшуйте», «скоро будемо однією країною». Цікаво як надовго її вистачить? Побилися з татом об заклад на 20 баксів. Я кажу, що мама триматиметься ще довго, тато каже ,що за маршрутом російського військового корабля російські родичі підуть десь за два тижні, а то й раніше.

18.03.2022. Знову бомбили Київ. Який день підряд. У передмісті Києва точаться бої. Батьки працюють. Мама розповідала, що вчора сиділа між бетонними блоками і слухала звуки бою, що точився за залізничний переїзд поряд із нашою автобазою і годувала працівників власноруч приготованою їжею, потім готувала бомбосховище: замітала, тягала воду і їжу. А тато в цей час керував ремонтами наших вантажівок, бо треба ж возити товари першої необхідності. Я втомилася вмовляти їх сидіти вдома, це як битися головою об стіну. Другий день Ліза з Києва не виходить на зв'язок. Хвилююся. Написую на мессенджери та телефоную. Поки безрезультатно. Радію, що Даша із Маріуполя знайшлася у Франції. Перекличка між друзями вже стала традицією: « де ти? Як ти? Ну і слава Богу». До речі, забула написати: татові я таки програла 20 баксів. Мама заблокувала російських родичів. Поки писала це, відписала київська подруга – сиділа в підвалі без зв’язку і...писала статтю про життя в Києві під час війни. Фух – жива і в гарному гуморі, бо статтю беруть в друк.

--------------------------------------------------------------------

Як же я хочу знову бути просто любою донечкою своїх батьків, що переймається манікюром і забутою помадою; планує подорожі і вибирає нічні клуби, де можна потусувати з друзями; очікує на сесію та стипендію; думає як відпетляти від поїдки з батьками на велосипедах, бо хочеться спати у вихідний… Я хочу мирного, звичайного життя. Але як раніше вже не буде ніколи. Ця війна змінила усіх нас: витягла назовні сильні і слабкі сторони. Ми всі зустрілися із зовнішнім ворогом зі сходу, який буде подоланий вже зовсім скоро. Але також ми зустрілися із собою справжніми. Хтось побачив, що може все, а хтось зрозумів, що є над чим працювати. Хтось назавжди втратив близьких, буде оплакувати їх і пам’ятати все життя, а хтось буде старатися забути «братів», бо не рідня вони нам зовсім. Ця війна дуже страшна, але для мене вона стала таким собі щепленням від страху.

Я більше не боюся дивитися в очі майбутньому, бо я точно знаю: все буде Україна!

**Дзядикевич Мілан Олегович,**

**ОП-102Ба**

Починаючи з 24 лютого життя наче зупинилось. Біль і гнів за рідну державу, наче розриває з середини кожного українця. З’явилися бажання стерти всі спогади, які хоча би трохи пов’язані з країною агресором, з країною звідки походять окупанти і вбивці.

Ніколи не можна бути готовим до того, щоб почути як виють сирени за вікном, не можна бути готовим до того що за одну хвилину можна втратити свій дім, що вже тоді казати про рідних і найдорожчих людей, яких за секунду може більше не стати, а ти ще не встиг їм сказати, що вони для тебе значать.

Як боляче і страшно повертатися в рідне місто і бачити зруйновані будівлі, що наскрізь пробиті ворожими ракетами. А відчуття ніби ще вчора ти тут був і насправді життя було в тебе повністю щастливим, а твої колишні проблеми, то були дрібниці.

Війна показала наскільки український народ незламний. Напевно, ще жоден народ не тримав так оборону за рідні міста. Єдине що не можна описати словами, це біль від втрати рідної людини, нічого так не розбиває сердце в щепки.

Життя ніколи не буде вже таким, як раніше. Ніхто так не зрозуміє, крім нас, який гнів і яку ненависть ми відчуваємо до кожного причетного до цього, за кожне так несправедливо обірване і скалічене життя. Біль який ми зараз переживаємо, буде пам’ятатися ще десятки років, душевні рани ніколи вже не заростуть.

**Тарахтій Анна Андріївна,**

**ОП 102-Ба**

Сьогодні в нашій Україні відбувається жахливе – іде війна, гинуть тисячі людей в незалежній, вільній країні. Українці віддають життя не тільки заради захисту території, вони захищають і боряться за свободу, як боролися наші предки споконвіків.

Війна триває вже 8 років, але з 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення. Всі українці прокинулися від звуків вибуху та стрілянини і змушені були евакуюватись в безпечне місце. Є багато історій коли, здавалося б, втікли від війни на Сході, проте вона наздогнала в Центрі чи на Заході країни.

Це жахливо, коли мати вже не зможе побачити сина. Жахливо втратити свою сім’ю і залишитися без дому. Жахливо, коли люди гинуть від нестачі води та їжі в 21 столітті! Ми відчуваємо шалену підтримку з усього світу. Сьогодні, як ніколи, українці об’єдналися та разом крокують до перемоги. Тисячі волонтерів працюють в різних куточках України та за кордоном. Війна залишить відбиток не лише в національній пам’яті, а й вплине на розвиток цивілізованого світу.

На жаль, постає питання: «Чому вільний народ повинен боротися за свою свободу у незалежній країні?!». Ми маємо історію, традиції та літературу, яка не вмирає! Ми маємо незламний дух та свободу слова! Наша сила в єдності, ми маємо віру в щасливе та світле майбутнє, і ми переможемо!

**Любарська Дарія,**

**ОП-202Б**

Сьогодні весь світ спостерігає, як наш народ дає відсіч окупантам та бореться за власну історію та існування в цілому, як могутньої нації. Саме наш народ скільки років потерпає від свавілля та потуг загарбників, але цьому настав кінець саме так жорстокими боями ми показуємо наш гнів та лють, і те що просто так ми не зламаємось.

24 люте 2022 року саме цей день став для всіх переломним в житті, і дав усвідомити хто брат, а хто ворог. Прокинувшись від сирен ти спочатку думаєш, що це звичайна справа напевно спрацювала сигналізація, а потім береш в руки телефон і сльози виступають у тебе на очах, від слова війна і ти вже думаєш, що це кінець.  
Перше, що я зробила цього ранку набрала маму, щоб просто почути її голос, бувши дуже наляканою. Я не знала, що робити в той момент мені здавалось, що майбутнього більше не існує. Саме тоді я хотіла лише обійняти маму, відчути її тепло та турботу. Тож вирішила за будь-яку ціну дістатись рідного дому. Дорога на вокзал тягнулась вічність, голову не покидали думки про те як дістатися дому. Квитка в мене не було, отже не було гарантії, що я побачу маму, надія покладалась лише на людяність провідника. Дорога зайняла 8 годин зі звичних 4, але вже ввечері я все ж була в теплих маминих обіймах.

Тривога не покидала мене з того дня як я виїхала з Києва та залишила та своє безтурботне життя до війни. Хоч мій морально психологічний стан не був в нормі, я не могла сидіти склавши руки. Уже на 3-тій день війни пішла в Волонтерський центр, де допомагала з пошуком житла для переселенців. Усі ми були цілі як один механізм, на мої прохання прихистити людей радо відгукувались сусіди, адже кожен хотів зробити внесок у цю благородну справу.

З того часу вже другий місяць весни, але ми все ж не втрачаємо надію та працюємо на благо нашої могутньої країни. Тож віримо в перемогу та допомагаємо нашим захисникам усіма силами.

Слава Україні!

**Максимчук Ольга Сергіївна,**

**ОП-202Б**

24 лютого 2022 року розпочалася широкомасштабна війна Росії проти незалежної та вільної України. День, який змінив свідомість та життя кожного українця, у когось це життя забрав. Несправедливо, жорстоко та безжалісно забрав життя в жінок, чоловіків, людей похилого віку та дітей. Це все українці, які розвивалися, росли, мали мрії та були вільними до поки в їхню домівку не прийшла війна.

Війна, змінила й моє життя. Останній тиждень перед війною в мене взагалі був неспокійний стан, але я намагалась не зважати, будувала якісь плани. Ще ввечері 23 лютого, я вивчала новий матеріал з університету, готувалася до пар, Про те ніч була не спокійною, ніби щось відчувала. Ранок і дзвінок родичів з Києва змінив все. Перші дні розпач, страх, не розуміння того. що ж буде далі з життям, з країною. Це лякало найбільше. Потім віра у перемогу і початок волонтерства, плетіння сіток та прийняття участі в інформаційній війні. Емоційний стан був нестабільний від слова взагалі, але я розуміла, що потрібно бути сильною, адже чим сильніший тил, тим легше на передовій. Кожного дня знайомих і рідних забирали на війну, після кожного прощання біля автобуса ставало важче і водночас давало розуміння того, що потрібно робити все можливе для економічної підтримки країни. Кожен дзвінок чи повідомлення з передової, давало новий подих не зупинятися і вірити в перемогу, вірити в ЗСУ.

Біль. Те що відчуває зараз кожен українець, біль за свою країну, за кожного українця, воїна, які героїчно загинули за життя та волю своєї України. Рана на серці кожного, залишиться назавжди і нагадуватиме, що нам усім довелося пережити, для того щоб жити у вільній Україні. Але, те як українці боряться за свою волю та незалежність, вражає всіх. Українці, змогли довести, що ми як ніхто інший заслуговує на перемогу і головне бути вільними.

Україна переможе у цій війні, тому що українці піднялися на Народну війну за свою землю, і правда на нашому боці. Питання в ціні перемоги. Вона буде дуже великою, ми бачимо це зараз, але після перемоги Україна стане дійсно незалежною та неймовірно сильно, що вже ніхто не зможе її розділити, забрати території чи життя хоча б одного українця.

**Складанна Аліна Павлівна,**

**МТ-303**

16 лютого чи 22 число? Коли нам чекати таке підле вторгнення? Чи може у грудні?

Ця страшна і кривава повномасштабна війна почалась ще задовго до 24 лютого. Найстрашніше - це було чекати на цю біду,коли ти знаєш,що от от і буде війна і кожну ніч твоє сердце розривається,мурахи по тілу не дають спокою,а сон так і не приходить.

5 ранку. 24 лютого.Ось воно те,що ми «чекали». Ось воно те,чого ми боялись. Ось воно те,про що нас попереджали,а нам до останнього не хотілось вірити.

Що буде далі? Що нам робити? Куди бігти? Кому ми потрібні не вдома? Я залишуся в живих? – це ті питання,що лунали з уст у кожного. Ми робили вибір ,не знаючи як правильно. Тут немає правильних чи неправильних рішень,тут вже доля. Кому як повезе.

Мені пощастило народитися не в Бучі,не в Чернігові чи Маріуполі.

Пощастило,що на страшних фотографіях не моє тіло.

Кожен,хто живе в Україні може бути убитий російською ракетою чи іншими страшними,безпощадними приладдями кожну секунду.

Чернівці. Дуже гарне та душевне місто, але не в цей для мене час. Я втікала від війни. Дуже не хотілося побувати там при таких обставинах,але життя змусило. Кожну хвиль більш всього хотілось додому.

Страх,біль,новини,недоспані ночі – це наше сьогодення..

Час і віра лікує,нам вже не так страшно. Як доля вмерти,то тільки на рідній,українській землі.

Наша непоборна віра у світле майбутнє, обов’язково принесе Перемогу!

**Шкуматова Софія Олегівна,**

**МТ-103Б**

Я народилась і росла в Донецькій області, тому переживаю цей біль і гнів більшу частину свідомого життя. Мені не довелося бачити на власні очі всі ті жахливі події, я ніби чула відлуння і була напоготові бігти. І я побігла коли закінчила школу, але на довго втекти не вийшло. Зараз однозначно важче, бо коли ти маленький - віриш батькам, які кажуть, що все буде добре, а коли ти виріс, то розумієш усю складність ситуації. Розумієш, що в цьому світі так багато зла, бруду, ненависті і від цього не можна убігти нікуди. Вперше я це відчула в 10 років. Тоді не було повного розуміння того, що відбувається. Пам’ятаю страх, більше боялись батьки, а я переймала їх біль. Не розуміючи висловів про братські народи, моя особистість сформувалась з ненавистю до росії. Я не маю права жалітися, бо є безліч людей, які втратили більше за мене і це відчуття сформувало комплекс меншовартості. Люди, які зараз переживають війну вперше, відчувають це більш гостро. Мені боляче за кожного, бо навіть якщо ти не втратиш нічого матеріального, частинка тебе вмирає разом з кожним, хто пав жертвою безмежної ненависті.

Мені страшно і боляче, але немає бажання їхати закордон. Ми маємо відбудувати країну і стати її світлим майбутнім. Хоча це не можна назвати обов’язком, це має бути поклик серця, щире бажання, бо тільки такі люди дійсно принесуть користь. Я хочу залишитися вдома і пам’ятати це поки живу, щоб передавати наступним поколінням і зберігати пам’ять, щоб історія українців більше не була суміжною з довічним протистоянням і боротьбою за своє коріння, мову, національну свідомість.

Єдиний позитив, який можна винести з війни – це згуртованість. Наша нація знову переживає величезну кризу і в такі важкі часи нам як ніколи легко об’єднатися для досягнення спільно мети – перемоги. Це відчувалось особливо гостро в перші тижні, коли всіх друзів і знайомих розкидало по країні, коли ти переживав за кожного і отримував те саме з їхнього боку. Коли були дні відчаю, ти втрачав надію і віру в майбутнє, сидів в істериці і усвідомлював вартість кожного прожитого дня, кожної людини, яка була з тобою, кожного спогаду про дні, проведені в тиші і спокої.

**Горбаченко Ірина Олегівна,**

**МО-210Б**

Нині Україна та український народ переживають нелегкий етап свого існування. Ранок 24 лютого поділив життя мільйонів українців на «до» та «після». Зараз кожен має свою власну історію: хтось був змушений евакуюватись закордон, хтось втратив власну домівку, хтось долучився до лав Збройних сил України чи Територіальної оборони, а хтось знайшов своє місце серед волонтерів. Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну змінило наші життя, але ніхто не міг навіть уявити, що у ХХІ столітті посеред Європи може розпочатися справжня війна, така кровопролитна та жорстока.

Ранок 24 лютого я зустріла у Києві. Приблизно о 05:30 я прокинулася від потужного вибуху і одразу зрозуміла – почалося. Тремтячими руками погортала новини в інтернеті, але не хотіла вірити, що все це відбувається насправді. Ми з сім’єю прийняли рішення: треба виїхати з Києва, адже саме він є найголовнішою ціллю ворога, і на нього він направить всю свою злість та агресію.

Того ж дня ми приїхали в село, що знаходиться недалеко від Києва. Перші кілька днів було відносно спокійно і нам здавалося, що так буде й надалі. Але ні. Спочатку зник зв’язок, інтернет та світло. Десять днів ми жили без новин і розуміння того, що відбувається в Україні та світі.

З кожним днем російські війська були все ближче, а нічні прокидання через гучні вибухи стали традицією.

До нас у село хотіли зайти окупанти, але наші Збройні сили не дали здійснитися їхнім намірам. Їх вдалося стримати, тим самим, можливо, були збережені життя односельців, моє та моєї сім’ї. Але навколишнім селам пощастило менше: туди прорвались російські війська та чинили справжнє пекло..

Прочитала нещодавно в інтернеті таку думку: «У 2014 році українці зрозуміли, що росіяни їм не брати, а у 2022 – що вони ще й не люди». Це справді так. Люди, які чинять неймовірної жорстокості злочини, не можуть називатися Людьми. Росіяни показали всьому світу свою справжню сутність, вони – військові злочинці, душогуби, мародери та ґвалтівники, які підкоряються кривавому диктатору.

Коли навколо стало зовсім небезпечно, ми з сім’єю повернулися до Києва. Я так цьому зраділа, адже дуже боялася, що вже не повернуся у столицю. Зараз місто потроху оживає, життя відновлюється. Але не варто втрачати пильність. Війни не тривають кілька місяців, тому нам слід приготуватись, що вона перетвориться на затяжну та позиційну. Війна триває у нас понад 8 років, однак зараз вона поширилась на значну територію нашої держави. Я вірю, що Україна вистоїть, і весь світ у це вірить. Наша країна є бар’єром між Європою та неадекватним Путіним. Ми захищаємо не лише свою націю, культуру, свободу та незалежність, але й сусідні держави, вони це розуміють та всебічно підтримують наших захисників у боротьбі проти російських окупантів.

Український народ – великодушний, і, можливо, йому вдасться пробачити східного «сусіда» за той біль та страждання, що він приніс на нашу землю. Однак це буде нескоро. Зараз більшість українців вважає, що ця війна є можливістю нарешті поквитатися з диктатором Путіним, його тоталітарним режимом та Росією загалом. Ця країна сіє смерть та розруху не лише протягом трьох місяців війни – вона робила це завжди. Московія ніколи не давала Україні спокою, вона багато століть до цього хотіла собі її підкорити. На всіх етапах нашої історії відбувалось те, що відбувається сьогодні, але кожного разу Росія вдавалась до більш жорстоких методів, аби знищити українську націю.

Те, що ми спостерігаємо зараз – це справжній геноцид українського народу, жертвами якого стали і, на жаль, стануть ще тисячі українців. Росія чинить злочини проти людей, проти свободи та незалежності нашої держави. Я вважаю, слід покласти цьому край. Те, як українці об’єдналися, наскільки сильною є їх мотивація у подоланні ворога – усе це змушує цілий світ нами захоплюватись. Ми маємо велику місію – перемогти російських окупантів. І я, і увесь світ впевнені, що нашій країні це під силу. Разом ми – сила! Слава Україні!

**Швець Олександра Олексіївна,**

**ЛГ 115 Ба**

**Звичайна дівчинка**

Я - звичайна дівчинка з міста Вінниця. 23 лютого ми з друзями пішли на звичайну виставу, у звичайне кафе, я сіла на звичайний тролейбус, який відвіз мене у мирну ніч…24 лютого, шоста ранку, дзвінок сестри… «Почалась війна». Розпач. Зневіра. Вирій емоцій. Зібрати всі речі за лічені хвилини, подзвонити всім близьким, бо ти не знаєш, чи буде ще можливість відчути їхній теплий дотик, чи зможеш ще зловити рідний погляд. Перша повітряна тривога. Перший спуск в укриття. Перший страх і перший біль. Смерть. У людей руйнується вщент все, що вони любили та леліяли, цінували і досягали. Життя розділяється на до і після. Втрата, біль і сум, не передати словами емоції кожної матері, батька, дитини. Ніч, сирий підвал і невідомість, що буде далі. Холод. Тривога минула, йдеш у теплу постіль, але тобі вже не до сну. Такими були перші дні. Час вийти на волю, з’явилися запал та жага допомогти. Плетіння сіток, співпраця з волонтерами, все, що маєш вдома, ти готовий віддати люлям, яких ти ніколи не бачив, і певно що і не познайомився би за інших обставин, перевіряти всі чати з інформацією, чи можливо ще якось стати у пригоді тому, хто цього дійсно потребує. Люди. Ще раз переконуватись у красі та багатогранності свого народу. Надаючи прихисток біженцям з Охтирки, Донецьку, Рубіжного, Херсону, я відчула неймовірне багатство нашої землі. І як же важливо те, що ми тепер об’єднані, як ніколи! Тепер у звичайної вінницької дівчинки є мотивація вчитися, пізнавати світ та поширювати красу нашої рідної мови, традицій та історії, яку тепер кожен українець буде твердо знати напам’ять.

**Аблаєва Єлизавета,**

**ОП-102Ба**

**Людина сама собі найлютіший ворог**

Заспокійливі обійми коханої людини, безтурботні ранкові позіхання, «надважливі» турботи про те, яку сукню обрати для відвідин улюбленого театру – дрібниці, ціну яких нам не вдавалось усвідомити, поки не втратили. Щаслива людина – це не лише термін у філософії, а насамперед природний механізм та хімічні процеси, справжня фізика всередині нашого мозку. Залишившись без святкувань, солодощів, гарних флакончиків навколо я усвідомила як приємно прибирати кімнату, проте вже не свою, а ту, що знайшли небайдужі люди, як приємно слухати музику, на жаль іноземною мовою, в магазині закордоном. Ми звикли приймати буденні дрібниці як щось належне, неварте нашої уваги. Проте саме такі деталі й складають пазл, який змушує наш мозок відчувати щастя. Хто ми без них? Навіщо ми без них? Людина часто сама собі найлютіший ворог.

Я можу подякувати ситуації, що зараз склалась лише за те, що вона показала як це жити далеко, як це радіти тому, що ти прокинувся, як чекати пару аби зустрітись поглядами з одногрупниками та викладачами.

Я хочу ненавидіти, кричати та проклинати. Тому що мені боляче. Я виню агресора за те, що двоюрідна сестра моєї мами втратила квартиру в якій жили її батьки та народились діти, за те, що мій однокласник чекає батька з гарячої точки та стримує сльози, аби бути надійним плечем для матері, за те, що моя кохана людина знаходиться кожного дня у максимальній небезпеці, захищаючи мій спокійний сон та рідну Батьківщину від клятого «руського міра». Проте я не дозволю собі тримати гнів у серці. Адже наша сила у чистому серці, правді та любові.

Я знаю, що незламність у наших венах, вона прийшла разом з ученнями Тараса Григоровича Шевченка. Душу й тіло ми положим за нашу свободу, тому вибору не маємо, лише стояти та битись, лише захищати своє, лише бути героями. Чоловіки з усього світу питають себе, чи достатньо їм сміливості аби так стати горою за свою державу, жінок, матерів, доньок та сестер.

Гнів пройде, образи забудуться, а синьо-жовтий прапор назавжди стане міжнародним символом свободи та незалежності. Віримо, молимось та чекаємо!

**Волкова Олександра Дмитрівна,**

**МО-210Б**

Уявіть, що ви живете щасливим життям: у вас є робота мрії, друзі, кохана людина, улюблений дім, ви засинаєте і прокидаєтеся з радістю, щоб прожити ще один день. Тепер уявіть, що ви можете просто не прокинутися. Все ваше життя перекреслює один день. Страх. Біль. Ненависть. Гнів. Розпач. Кожен українець зненацька відчув це двадцять четвертого лютого, коли російські мерзенні істоти повністю несправедливо вторглися в наш дім, в нашу щасливу молоду державу Україну.

Тяжко підібрати слово, щоб коректно описати цих створінь. Вони не люди, навіть не звірі. Звірі вбивають задля їжі, природної потреби, вони ж роблять це для задоволення і насолоди: цинічно, безжалісно, жорстоко. За що? Чому? Навіщо? Сотні питань, що вже понад вісімдесят днів повномасштабної війни постійно літають, як підбитий птах, що не може знайти виходу, б’ється у закриті двері, в моїй голові, в голові кожного українця.

Людське життя - найбільша цінність, і дехто вирішив, що має право його відбирати. Божевілля. Помирають наші молоді хлопці, жінки, діти... Ви спитаєте: “За що вбивати дітей, що вони зробили поганого?” Та, як виявилося, орді абсолютно все одно: військовий це, молода дівчина чи беззахисна дитина.

Лютий 2022-го року - як в тумані. Спочатку - побоювання стосовно початку війни, потім - переконання, що цього просто не може трапитися. І так по колу. Сучасний світ. ХХІ століття. Нісенітниці. Що таке двадцять четверте лютого? Це коли о п’ятій ранку батьки пробуджують мене зі словами: "Київ бомбардують". Відповідь, яку пам'ятатиму все життя: "Як би я хотіла, щоб це був сон".

Тривожна валіза, ворожі літаки, безперервні бомбардування, постріли, пожежі, смерть, закривавлені міста - це не з підручників історії ХХ століття, це наше сьогодення. Це згорілі до тла міста, де минуло твоє дитинство, де ти так любив гуляти, проводив час з друзями, катався на велосипеді, ходив на роботу, навчався, кохав, жив. Міста, що перетворилися на попіл…

Втрачене покоління - це не тільки герої з творів Ремарка, зараз це ми. Кожен з нас. Двадцять четвертого лютого всі стали свідками ренесансу фашизму у ХХІ столітті. Життя розділилося на “до” та “після”.

Не забуваймо, що світло завжди перемагає темряву. Ми - це прогрес, вони - деградація, ми - це воля, вони - рабство, ми - це правда, вони - суцільна брехня. Маріуполь, Бородянка, Харків, Буча, Ірпінь, Херсон, Київ, Крим - вся Україна знову засяє. Перемога обов'язково настане. У нас немає іншого виходу.

**Гончарова Анастасія Дмитрівна,**

**МТ-205Ба**

24 лютого... це саме той день,коли водночас все почалося і зупинилося. Лягаючи спати напередодні цього дня,я мислила про навчання,роботу,справи, які треба встигнути зробити. Більшість як і я не очікували,що вони прокинуться під звуки вибухів та сирен. На період початку війни я знаходилася в студентському гуртожитку, о 6 ранку до мене прибігли мої друзі повідомити мені про напад російської армії на Україну. В той момент я відчула біль, розпач та нерозуміння того, що робити далі. Дивлячись на інших людей я зрозуміла, що треба збирати речі та їхати додому. Але була велика проблема виїхати з Києва. Тому я зі своєю сестрою поїхали до хрещеного, який проживає біля завода АНТОВ. Напевно це була наша помилка,тому що саме біля цього місця було дуже чутно вибухи та стрільбу. Кожного разу під час сирен,ми спускалися до підвалу,бо бомбосховища поряд не було. Я відчувала страх за своїх близьких. Наступного дня в мене з'явилася можливість поїхати додому в Полтаву. Ми з сестрою йшли по трасі,і я бачила як їдуть українські танки на оборону нашої держави. Саме тоді в мене з'явилася віра і сили, що все буде добре, і Україна обов'язково переможе. Коли ми приїхали додому, я відчула спокій в душі, бо поруч родина, найважливіші люди в моєму житті.

Моя мама працює в школі викладачем, де я навчалася. Тому наступного дня ми пішли в школу,щоб допомагати іншим людям, які були в гіршому становищі ніж я. Кожного дня ми плели маскувальні сітки для Тро та ЗСУ. Також,в нашу школу приїжджали багато переселенців с Харкова та Сум,ми їх забезпечували харчуванням та житлом. Коли почала волонтерити, я зрозуміла що приношу користь людям. Моя віра та небайдужість домогає пережити цю страшну війну. Я вірю в те, що перемога буде тільки за Україною.

**Грабчак Вікторія Геннадіївна,**

**ОП-102Ба**

Біда, якої не чекали, постала на порозі кожної домівки рідної країни. Але зачепила вона не лише українців, звідусіль люди висловлюють свої переживання. Надія на неминучий кінець жахіття об'єднала серця мільйонів людей з десятків країн.

Проте скільки болю і жаху, відчаю і страху, принесла...війна.

Навіщо?

Кожного ранку я прокидаюсь із вдячністю, що не була змушена покинути свою домівку, і досі залишаюсь в рідних стінах. Чого не можна сказати про силу силенну людей, більшість з яких, ніколи не побачать колишній будинок.

На жаль, не оминуло це і моїх знайомих та друзів, що нині мають статус біженців. Задля власної безпеки, маючи можливість, вони відправились за кордон. Дякуючи соціальним мережам, ми маємо змогу підтримувати зв'язок один з одним. Наші розмови завжди сповнені емоцій і переживань за долі людей, за милу Батьківщину. Але хай там що, ми віримо в перемогу і мир на нашій землі.

Щодня бачу та чую новини про хоробрі серця, що боронять Україну, і гордість за них долає в мені тіні смути та болю. Українці стали символом єдності та міцності, незламності та непокори. Бо й справді, бодай що трапиться, ми вистоїмо, підтримаємо, допоможемо і об’єднаємо навколо себе усіх небайдужих.

**Дадіжи Тетяна Юріївна,**

**БС-206 Б**

Невже, коли ми досягнули значного прогресу майже у всіх сферах людського життя, коли люди знаходяться в умовах цивілізаційного світу, сучасного світу у всіх його проявах, ми могли відчути ту страшенну біль, про яку не замислювалися ніколи. Чи ми думали, що один день може перевернути повністю все, що так розвивали та будували? Напевно, що ні, але це сталося… . 24 лютого 2022 рік близько 4 години ранку, ракетні удари по всій території України. Київ - місто, яке стало для мене рідним після моєї батьківщини - Одещини зазнає бомбардувань з боку агресора. Я не могла прийти до тями, чи справді таке можливо в тому світі, якому ми живемо. На той час, я не знаходилася в Києві, але в цьому місті знаходилися мої друзі. Ніколи не відчувала таких переживань як на той момент. Не полишила лише надія..

На той час ситуація на Одещині була відносно спокійною, але переживання та емоції не покидали, адже дивитися на те, що відбувається в нашій країні, в країні ,де я народилася, виросла та продовжую перебувати, знаходиться в жахливих умовах війни. Безліч зруйнованої інфраструктури, сотні-тисячі вбитих, поранених та скалічених людей, які зазнали лиха від нелюдів. Як і кожний українець ввесь час я намагалася і намагаюся приносити користь нашим ЗСУ та всім людям, які цього потребують. В рідному куточку, де більш менш ситуація не здавалася такою напруженою, я займаюся волонтерською діяльністю. Спільними зусиллями ми збираємо кошти, продукти, плетемо маскувальні сітки, всіма силами намагаємося допомогти нашим ЗСУ

Мені здавалося, що це лише сон, який скоро закінчиться, але ні, сьогодні вже 71 день війни. Війна не оминула і мій край. Так, все, що відбувалося до цього-це неможливо передати словами, той жах і біль, який пережила Україна ніколи не зітреться з пам’яті кожного українця. Вже майже тиждень Одещина знаходиться під ракетними обстрілами, безкінечні сигнали повітряної тривоги, звуки вибухів, безмежно болить душа за рідну землю та рідний куточок. Важко усвідомлювати те, що відбувається, але віра та надія в ПЕРЕМОГУ не покидає. Адже українці-це незламний ,сильний духом та нескорений народ, а все тому, що ми живемо в Україні. Відома українська письменниця Ліна Костенко писала: «А що ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни»[1]

Ми нація незламних, ми УКРАЇНЦІ!

Ми воїни. Не ледарі. Не лежні

І наше діло праведне й святе.

Бо хто за що, а ми за незалежність.

Отож нам так і важко через це *Л. Костенко*[1]

Список використаних джерел

1.Електронний ресурс.-Режим доступу:https://osvitoria.media/experience/lini-kostenko-92-yiyi-prorochi-virshi-pro-ukrayinu-vijnu-i-svobodu/

**Довбня Анастасія Олексіївна,**

**109**

**Як починалася моя весна**

Моє місто! Найкрасивіше в світі! Найрідніше серед усіх, де я була! Там живе моя сім‘я, там я народилась. Це місто-найкраще місце на землі. Воно ніби намальовано різнокольоровою крейдою на стіні. Воно несхоже ні на що навколо. Я не знаю, де ще в світі є така весна… Це мій Енергодар, місто з найбільшою АЕС в Європі та третьою за потужністю в світі, моє серце та душа! Це мій біль, адже третього березня, на восьмий день війни, мій Енергодар захопили збройні сили росії.

Я розсипалася на малесенькі шматочки саме третього березня. Кожний звук пострілу танка або автомата відчувався ніби виривають душу. Було дуже страшно, плакати сил вже не було, очі були червоні та ледве відкривалися від пережитої істерики, руки та ноги тремтіли, голова розривалася від одної-єдиної думки-там мій тато.

Намагаюся заспокоїти себе : «потрібно повернути здоровий глузд, я все розумію. Він, як військовослужбовець, виконує свій обов’язок, вони, як тисячі інших чоловіків, з першого дня війни захищають свій дім, своє місто, наш стратегічний об‘єкт. Але він не поруч з нами! Страшно. Страшні думки лізуть до голови проти моєї волі».

Мені не хотілося думати про те, що станеться щось страшне, але сталося. Звіри, які прийшли до нашого міста, це нелюди, це смертники, це ядерні терористи! В ту мить, коли штурмували АЕС, коли стріляли з танків по атомним блокам, по сухим сховищам відпрацьованого ядерного палива, весь світ затримував подих, а я була в 5 кілометрах від місця подій і бачила ядерний тероризм на власні очі, відчувала непотрібність та незахищеність, чула як вбивають наших захисників.

Ранок. Небо плаче. Вчора хтось останній раз розмовляв зі своїм нареченим, хтось зі своїм чоловіком, татом. Сьогодні їх трьох більше немає. Серце болить за всіх. Ми «вчора» та ми «сьогодні»-різні люди, тато вдома, ми змінилися, наповнилися сльозами до загиблих героїв та ненавистю до росії ще більше. Ми-свідки ядерного тероризму.

Пройшло два місяці, як ми в окупації, життя розділилося та «до» та «після», ми живі, ми намагаємося допомагати один одному, болить й досі, з кожним днем все сильніше. Вірю в найкраще.

**Загрибельна Юлія Олегівна,**

**ОП-201Б**

23 лютого 2022 року – звичайнісінький зимовий день: домашній затишок, гарячий чай, перегляд улюбленого фільму, роздуми про майбутню поїздку в гори… Але прокинувшись вранці 24 лютого я зрозуміла, що подорож, напевне, слід відкласти. Спочатку я не хотіла вірити у те, про що повідомляли у різних інформаційних джерелах, але усі стрічки новин були переповнені фразами на кшталт: «спеціальна військова операція», «чути вибухи», «запроваджено військовий стан в Україні», «російські військові обстріляли передмістя Харкова»… Я і уявити не могла, що такий суцільний жах може відбуватись в наш час, адже про повномасштабну війну чула лише з розповідей прабабусі. І в моїй голові постійно лунало лиш одне запитання: «Можливо це сон?».

Дні проходили дуже повільно, я тремтячими руками постійно оновлювала стрічку новин з надією на хороші звістки, але це було марно. Ночі були страшними і безсонними, море пролитих сліз, душа розривалась від болю, а думки про рідних, які знаходились в Харкові під постійними обстрілами, заставляли моє серце битись настільки швидко, що здавалось, наче ще трохи і воно вистрибне з грудей.

Я чекала поки закінчиться один день і почнеться новий, бо думала що завтра обов’язково буде краще. Але потім зрозуміла, що це не сон ,а сидіти і чекати – це не найкращий вихід із ситуації… Ми разом з батьками неодноразово передавали і передаємо гуманітарну допомогу військовим, біженцям з «гарячих» точок, яких на даний момент дуже багато у нашому місці, допомагали людям, які потребували допомоги. І в ці моменти ставало так тепло на душі від розуміння того, наскільки сильно об’єднались українці, а гостинність нашого народу, про яку говорять по всьому світу, показала себе з найкращої сторони навіть у найскрутніші моменти.

Я пишаюсь тим, що я – українка, а супер-сила нашого народу в тому, що ми – українці! І я впевнена, що в найближчому майбутньому ми будемо згадувати про цю війну, як про страшний сон, і доведемо всьому світу, що Україна – єдина, і ніхто не може зазіхати на наші найбагатші землі!

Все буде Україна! А російські військові підуть у слід за російським кораблем.

**Задерака Дмитро Миколайович,**

**МТ-303Б**

Ось уже майже три місяці ми живемо в новій реальності. Війна… Я не вірив до останнього, що таке може трапитись в нашій чудовій квітучій країні, з нашим щирим працьовитим народом, який ніколи ні на кого не нападав, ніколи нікому не погрожував, лише захищався віками від орд монголо-татар, польської шляхти, російських імператорів, радянських визволителів, а сьогодні – від «русского мира».

Чітко, похвилинно пам’ятаю той перший день, 24 лютого 2022 року. Мама збудила дуже рано, сказала, що ніхто з нас нікуди сьогодні не йде, бо Київ бомблять. Як це, Київ бомблять? А потім я й сам почув вибухи, далекі, глухі, але то були справжні вибухи. І з усіх можливих джерел - новини, новини, новини…

Перших три дні тягнулися дуже довго: постійні сигнали повітряних тривог, нерозуміння, що сталося й що далі робити, невіра в реальність того, що відбувається. І гнів, переплутаний зі страхом, який змінювався болем від почутих новин про загиблих людей, про розбомблені міста. І так уже три місяці…

Як живемо зараз? Щоразу, як щось гуде в небі, прислухаєшся до звуку: чи то літак, чи гелікоптер, чи ракета? Так само при вибухах: чи то таки десь «прилетіло», чи спрацювала ППО, чи, може, розмінування? Бо, виявляється, у них у всіх різні звуки!

Ніколи раніше не замислювався над тим, як чудово було щодня цілувати рідних людей, виходити на вулицю просто щоб прогулятися чи зустрітися з друзями… Сьогодні інші «радощі»: наші ЗСУ знищили кілька танків окупантів, звільнили містечко на Сумщині – клас! Людські почуття трансформувалися, переродилися. Страх, гнів, лють, біль, співчуття – ось ті почуття, якими сьогодні живуть українці. Та неодмінно прийде той час, коли ми всі будемо радіти новому дню, дарувати квіти коханим, посміхатися сонцю – без вибухів, без брязкання зброї, без страху потрапити під обстріли чи зустріти окупанта…

Нещодавно прочитав вираз: «Я ще ніколи так не ненавидів, я ще ніколи так не пишався….». Хочеться додати: я ще ніколи так не вірив… в нашу ПЕРЕМОГУ. Віримо – і тому все буде УКРАЇНА!!!

**Ганя Анастасія Іванівна,**

**ОП-203а**

Війна – такий початок мав перший день, коли наші серця, домівки та життя сколихнулися від ударів ворога. «Ніколи знову», - казав увесь світ. Та цьогоріч ми побачили, що таки знову. Знову це сталося. Знову війна. Знову сльози. Знову горе. Біда. Страх. Розпач. Попри все, всі ми розуміли, що це буде востаннє. Це бій в якому ми повинні перемогти та відстояти наші цінності, традиції та свободу. Кожному з нас випала різна доля, але нас об’єднує те, що ми разом йдемо одним шляхом – шляхом перемоги.

Моїй прабабусі 92. Вона дитина війни. Пам’ятає всю війну від першого до останнього дня. Її батько загинув у війні. Четверо дітей залишилось без батька, а їхню домівку спалили. Тому жити довелось в лісі біля озера. Оскільки вона та її сестра були найстаршими - працювати довелось важко. Кілька років тому баба Настя казала: «Так добре як зараз, я ще ніколи не жила…». А ще вона неодноразово повторяла, що найгірше – війна. Хай би її ніколи більше не було.

Чесно кажучи, як би не було важко, важливо не дати ненависті та злості окутати наші душі, інколи це зробити дуже тяжко, а інколи й неможливо. Але ми не можемо дозволити злості керувати нами. Тільки з ясними думками та чистим серцем ми зможемо приймати правильні рішення, а також допомогти тим, кому в цей момент тяжче ніж нам. Ненависть та злість несуть за собою деморалізацію, а це те, чого добивається ворог, щоб в наших душах хмари закрили сонце, але потрібно боротися, та не підпускати злість в своє серце.

На мою думку, розуміння своєї ролі та важливості у цей час є ключовим для подолання усіх труднощів. Спочатку війни, мене переслідували думки, що я роблю недостатньо або щось не те. Але потрібно розуміти, що кожен з нас робить те, що може, воюючи на фронті, допомагаючи плести сітки чи навчаючись в університеті. Всі ці справи є не менш важливі, оскільки ми не зупиняємо життя, ми продовжуємо його жити задля ще щасливішого майбутнього та розбудови величної та квітучої України!

Ми не безстрашні – але дуже сміливі. Бо сміливість – це про всіх нас. Про українців. Своїм героїзмом, відвагою та справедливість ми зможемо подарувати надію собі та світу, і далі ще з більшою силою битися задля перемоги! А ще щодня молімося за героїв сьогодення: усіх тих, які зараз захищають нас, які рятують життя!

**Пічкурова Ірина Дмитрівна,**

**ОП-203Ба**

Я прокинулася біля 6 ранку. “Почалося” ­­– такими словами мене розбудила мама. Я одразу зрозуміла, що мова йде про війну. “Бабах” – я вперше в житті почула вибухи, так я усвідомила реальність того, що відбувається. Я почувалася повністю розгубленою, ніколи б не подумала, що таке може статися.

Усвідомлення того, що небезпека вже зовсім близько, прийшло тоді, коли я побачила танки в п’яти метрах від мене.

Вибухи стало чутно сильніше, російські військові наближалися, а ми з сім’єю перейшли в більш безпечне місце.

Найстрашніше було тоді, коли я відчула, як здригнулася земля і пісок посипався на голову – це снаряд, який впав в сусідній город. Жахливо відчувати невідомість, ніхто не знає коли і куди може прилетіти снаряд.

В сусідньому селі згоріло близько десяти домів після обстрілів, люди залишилися без нічого. Ми перебували в окупованій території, зник зв'язок, магазин обікрали, було страшно подумати, що буде далі.

Першого квітня орки виїхали за кордони нашої країни. Виїжджаючи, вони везли з собою “українськи скарби”. Після їхнього виїзду стало спокійно, спокійно в нашому регіоні, проте усвідомлювати те, що вони зараз на сході України дуже боляче. Мені болить за нашу батьківщину. Проте наш народ незламний, Україна – незламна і я вірю в нашу перемогу! В нас все вийде, я знаю, що ми будемо вільними, сильними і незалежними! Слава Україні і нашим героям!

**Поліщук Анастасія Володимирівна,**

**ЛГ-214**

Двадцять четверте лютого змінило життя кожного українця на завжди. Перші вибухи пролунали о 3:40, коли більшість з нас спали, на той момент ми навіть уявити не могли, що це російське вторгнення в Україну – повномасштабна війна.

Прокинувшись вранці від татового дзвінка, зі словами: «Настя, прокидайся, почалася війна». До останнього ніхто з нас не міг повірити, що це все можливо, це немов страшний сон, наче мене зараз розбудять, я прокинуся і все це мине, але на жаль так не сталося. Мені важко було дійти до тями, я не розуміла що роботи, які мої дії мають бути далі та що взагалі нас чекає.

В перший день війни, в моєму місті було відносно спокійно, у ввечері був гул першої сирени, якщо ти знаходишся вдома, в тебе є десять хвилин для того, щоб пройти у безпечне місце. Від гулу, який ти чуєш виходячи з дому, відразу морально стає важко, з’являється страх, який тобі важко опанувати, тому що ти не знаєш що буде через декілька хвилин. І так з кожним разом, сирен все більше, але реакція на них вже більш спокійна.

Перші тижні було важко оговтатися, кожного разу від перегляду новин на очах сльози та гнів, який з кожним днем стає все більший. Нестримний гнів за невинних, закатованих людей, за дітей які загинули. Війна позбавила дітей можливості насолоджуватися своїм дитинством, вони мають сидіти місяцями у підвалах, аби зберегти своє життя, не маючи змоги звідти вийти.

Після звільнення Київської області, міст: Буча, Ірпінь Гостомель тощо, весь світ побачив, що там відбувалося, злість до ворога та біль, який не можливо описати словами, за людей, дітей, невинних дівчат лише зростав, здавалося таке не можливо сьогодні, у сучасному світі, у XXI столітті. Але на превеликий жаль, це наша сьогоденна реальність, яка триває вже третій місяць. Ми ніколи не пробачимо ті звірства, ті варварські вчинки над людьми.

Минають тижні, місяці, всі ми чекаємо почути по новинах слова: «Україна перемогла». Ми обов’язково все відбудуємо, але в пам’яті кожного українця залишаться всі ті болючі спогади, які довилося пережити під час війни, про яку ми будем пам’ятати не одне століття.

**Попова Яна Дмитрівна,**

**БС-206Б**

Ранок 24 лютого 2022 року став найжахливішим для кожного українця, життя кожного з нас змінилося кардинально… Почалася справжня війна, вибухи, стовпи диму та виття сирен, ось що побачили та почули ми, замість звичного мирного неба та співу пташок, прокинувшись о 5 ранку.

Звісно цей етап життя назавжди залишиться в пам'яті кожного. Ми ніколи не забудемо та не пробачимо всіх жахливих ситуацій, які росіяни здійснили на нашій землі по відношенню до наших людей, які у себе вдома..

Українці сильний народ, ми всі йдемо один за одного, разом переживаємо горе кожного. Не дивлячись на складність ситуації в деяких регіонах, люди виходять на мітинги, не боючись пострілів, тому що Україна - це країна сильних людей, які відстоюють свою позицію до останнього.

Прикро звісно дивитися на тих, хто втік зі своєї Батьківщини до країни-агресора заради кар'єри та навіть не може словесно підтримати рідну державу в такий скрутний час, просто боючись свою нову владу, в той час як публічні особистості тієї держави, не боючись залишитися без нічого висловлюють свою підтримку Україні.

Кожен з нас пережив та переживає зараз різні обставини, дехто пройшов через пекло в Маріуполі, дехто в Харкові. Кожному з нас складно морально, але ми є один у одного, мы підтримаємо кожного та обов'язково переможемо.

Читаючи новини та дивлячись навколо, неможливо стримувати агресію по відношенню до кожного жителя росії. Жалюгідні росіяни, знаючи всю правду про ситуацію на нашій землі, вважають рішення свого головнокомандувача правильними, їм не шкода жінок та дітей, людей похилого віку, чоловіків та молодих хлопців, які кладуть свої життя, боронячи рідну землю.

Неможливо стримати гнів, дивлячись як ця держава, в якій рівень життя просто жахливий та яка найбільша в світі за площею, хоче забрати ще більше земель, таким огидним шляхом у своїх же сусідів, аргументуючи це тим, що всі сусіди росії не мають права на вступ до НАТО, ніби то це несе загрозу для них.

Загалом на психологічному рівні це все дуже складно як для дітей, так і для дорослих, спочатку всі були сповнені оптимізму, коли ж фаза військових дій затягнулася, у людей на певний час з'явилася апатія, але не надовго. Пройшов приблизно тиждень і всі знову почали дивитися на ситуацію оптимістично та почали допомагати в відновленні деокупованих міст.

Отже, росіяни - це нація, яка ніколи не отримає прощення від українців, тому що їх мовчання, продажність та страх влади, коштували нам занадто дорого. Повномасштабна війна в Україні принесла багато випробувань для кожного українця. Втрата близьких та домівки, вимушена еміграція – усе це похитнуло звичне життя багатьох, принісши неймовірний біль надовго та ненависть до нації країни-агресора назавжди !

**Руденко Владислава Олександрівна**

**АЛ-308Б**

Одного ранку вся Україна прокинулася одночасно. Страшного ранку. Такого, як ми бачили тільки в фільмах. Це ранок двадцять четвертого лютого, той самий коли почалася війна… Неможливо уявити, що таке має місце в сучасному світі, в самісінькому центрі Європи.

Я виїжджала з Києва на пару днів, але повернулася за два місяці.

Звичайно, життя вірно і впевнено поверталося до звичної колії. Але покидаючи його, мені бачилися: сірість кольорів, напівпорожні полиці супермаркетів, спорожнілі "райони" біля Хрещатика та Гулівера, блокпости на Грушевського, чисті вулиці та не забуті машинами дороги, які можна неспішно перебігати, безтурботно порушуючи всі правила.

Так вийшло, що моє рідне місто знаходиться на півночі нашої країни - в Чернігівській області. Там стурбовано чекали на мене батьки. А далі пусто, як у ві сні. Декілька перших тижнів не пам‘ятаю зовсім. Пам‘ятаю лише безкінечні сирени, підвали, як чітко було чути вибухи, військові літаки, колони важкої техніки рухались майже біля нашого будинку. Також пам‘ятаю, як ми з мамою відчайдушно чекали дзвінка від тата і брата, щоб просто почути їх голос, зрозуміти - живі.

Повернувшись до Києва, зазнала дискомфорту. Починаючи від погоди та закінчуючи життям, яке у всіх сенсах кипіло. У заповненому супермаркеті відчула смуток та гіркоту. Начебто радісно має бути - життя і спокій, але згадуючи пережите, не тільки мною, усіма нами, стає сумно.

Загарбники змінили наші плани на життя, але вони дали нам зрозуміти одне - потрібно цінувати кожнісіньку хвилину, секунду, бути щасливим тут і зараз. І почати жити одним днем вже не так і страшно. Страшно зовсім інше. Всі ми знаємо, що саме.

Живучи в шматочку Раю, треба було бути готовим до того, що сюди захоче залізти всяка нечисть. Їй не буде спокою на нашій землі. Слава Україні!

**Степанченко Карина Русланівна,**

**206**

Війна Росії проти України однозначно вплинула на наші життя. На жаль, буденність більшості з нас ніколи не стане такою як раніше. Проте і відношення до росіян у всьому світі навряд чи вдасться змінити найближчим часом. Влада країни-агресора вже давно визначила пріоритети розвитку своєї держави, які однозначно не влаштовують увесь цивілізований світ.

Звісно українці і раніше відчували на собі гніт Російської Федерації, проте люди до кінця не вірили в те, що повномасштабний напад агресивного сусіда можливий. Особисто з мого досвіду, перші дні війни були вкрай важкими. Я пам’ятаю як 24 лютого я прокинулася десь о 9 ранку і побачила у месенджерах безліч повідомлень. Коли я дізналася що сталося, то одночасно відчула і страх, і відчай. Приблизно цілий тиждень ми з сім’єю не відходили від телевізора. Було відчуття ніби якщо ми відірвемося від новин, то пропустимо якусь важливу інформацію і не будемо готові до небезпеки. З часом стало трохи спокійніше, бо у моєму місті відносно ситуації в прикордонних областях досить тихо та безпечно.

Без сумніву, значного болю завдають українці, що зараз перебувають у Росії і при цьому не висловлюються про війну. Ці люди всім відомі, проте гроші та популярність в країні що напала на їх Батьківщину для них цінніші за честь та справедливість. Очевидно, що керівництво країни-агресора будує для народу свою реальність і карає за власну думку та непокірність. Відомі непоодинокі випадки незаконного арешту громадян у Росії за демонстрацію своєї позиції. Це і є причиною того, що більшість росіян, які проти війни не висловлюються і не намагаються усунути владу.

Незважаючи на це ми маємо жити у нашій сучасній реальності. Поки українські захисники та захисниці відстоюють наше право на існування, ми маємо зберігати спокій та робити все можливе, щоб допомагати нашій державі.

**Телюк Володимир,**

**ОП-203Ба**

Проголошенння незалежності України у 1991 році зумовило значні зміни в політичному, економічному та культурно-освітньому розвитку країни. Вісім років війни на сході України спричинили сплеск негативних емоцій у багатьох українців, а повномасштабне вторгнення викликало гнів та ще більшу ненависть до ворога. Зруйнована інфраструктура,будинки,долі та обірвані життя. Боляче спостерігати, як більшість мирного населення страждає, сиротами залишаються діти, батьки втрачають дітей, люди похилого віку полишаються самотніми, безпорадними.

Ще вчора мирне небо, квітучі сади. Гарно! Невимовно гарно! Вибухи, кроваві руки та наскрізь посічені долі, ось що прийшло нам на зміну. На жаль, в кожному куточку нашої, колись заквітчаної барвінком України, де голосно співав соловейко та сонячна пшениця підпирала небо, панує війна та смерть. Люди, ви що, звірі? Ми не повинні жити за законами тварин: «Виживає сильніший».

Ми сильний народ, неодмінно переможемо усі біди. Добро завжди перемагає зло. І з весняними квітами прийде мир та любов. З квітами, що колись були розстріляні війною.

Ми маємо жити за Бучу, Ірпінь, Гостомель, Чернігів, Харків, Ізюм, за Маріуполь, «Азовсталь», за тих, хто віддав найдорожче, але не скорився.

**Чернявської Тетяни Сергіївни**

**АЛ-308Б**

Ранок двадцять четвертого лютого залишиться в нашій пам’яті на все життя. Буду ще довго пам’ятати кожну деталь: перша сирена, перший вибух, перше необізнане відчуття страху та невідомості. Мені зателефонувала подружка зі словами: «Почалося». Я виїхала з Києва у невідомому напрямку та на невизначений термін. Життя перевернулося з ніг на голову…

Вже йде третій місяць, як я знаходжусь в мальовничому селі на Кіровоградщині, де життя начебто не було жорстоко порушено. Тут люди, наче ,так як і раніше, ходять на роботу, займаються улюбленою справою, обробляють землю, але з кожним днем розумієш, що навіть у місцях, де не ведуться бойові дії, змінилося все. Жінки, які раніше у вільний час ходили на зачіску чи манікюр зараз ходять плести сітки та готувати їжу на фронт. Гроші, які раніше мешканці витрачали на свої потреби зараз йдуть на допомогу ЗСУ. Грім, машина, яка їде повз двір, чайник, який кипить, викликає у людей тривогу та наляканість. Слова Буча, Бородянка, Ірпінь, Маріуполь викликають у нас як і захоплення від минулої краси цих міст, так і жах, біль та жаль до наших громадян, які пережили там тортури російських окупантів-нелюдів у двадцять першому столітті. Боляче, коли бачиш чиюсь пригнічену та заплакану матір, бо її сини та чоловік зараз на передовій.

Біль українців від пережитого виливається у гнів, що потім виражається у спротив. Наша нація згуртувалася. Кожен воює на своєму фронті. Хтось готує нашим захисникам, хтось кожного дня їздить у гарячі точки, щоб врятувати мирних мешканців від обстрілів, хтось збирає гуманітарну допомогу тим, хто це потребує. Найголовніше - це хлопці та дівчата, які зараз на лінії фронту оберігають наші землі. У нас запитують: «Як ви вистояли?». Прийшли до нас додому і хочуть забрати у нас його. Ми будемо боротися доти, доки це буде потрібно і переможемо. «Життя переможе смерть, а світ – темряву», - сказав Володимир Зеленський і я йому вірю!

Зараз українці поміняли мрії на приціл. Цілей на майбутнє багато, але зараз у кожного українця є найголовніша: мир та перемога. Все буде Україна!

**Єщенко Софія Олександрівна,**

**АЛ-218б**

Війна – яке страшне слово, але, здається, ми ніколи не усвідомлювали, наскільки. Проте 24 лютого 2022 року змінило і поділило наше життя на „до” і „після”. Проблеми, які здавались дуже важливими, стали неначе несуттєвими. Сирени „Повітряної тривоги”, які прозвучали на світанку в Києві і багатьох містах нашої країни, а також гучні вибухи сколихнули людей страшним припущенням – почалась війна. Ті погрози, які лунали протягом останніх років від наших сусідів в особі Російської Федерації, почали свою криваву ходу. Я ніколи не забуду, як почався саме мій ранок четверга. Перебуваючи в лікарні та почувши о п’ятій ранку вибухи, які просто струшували землю, похололо на душі, а далі, як в тумані : паніка медсестер, перші сирени, дзвінок – звістка про те, що везуть перших поранених, екстрена виписка та досить важка дорога додому. Мабуть, це були найстрашніші хвилини мого життя, коли невідомо, що буде далі і ця незвіданість лякала найдужче. Оголошена ними „спеціальна операція” по звільненню українців від надуманих націоналістів і радикалів, була розрахована на декілька днів і націлена на зміну політичного керівництва України, отримала неочікувано потужний опір. В країні було введено військовий стан, на місцях створювалися військові адміністрації. На захист рідної землі поряд з регулярними військами ЗСУ стала територіальна оборона, волонтери та всі жителі міст і сіл. Спільна боротьба об’єднала людей. Це дало можливість дати рішучу відсіч російським військам, зупинити їх наступ. Втративши можливість здійснення ідеї швидкого захоплення України, окупанти перейшли до масового кривавого терору проти цивільного населення і знищення життєво важливої інфраструктури міст. Після здійснення багатьох злочинів на нашій території, вони, мабуть, були певні, що все їм просто минеться, проте лють українського народу не вгасне протягом століть. Тільки згуртованістю всіх чесних людей, вірою в світле і мирне майбутнє, патріотизмом і самовідданістю можна перемогти зло.

**Заєць Богдана Богданівна,**

**МТ-204Б**

Все почалося того ранку. Коли вся Україна прокинулася одночасно від цих страшних звуків. До цього їх ніхто не чув, але зрозуміли всі – сусід виконав свою погрозу. Вмикаєш телефон і телевізор у пошуках офіційної інформації, та є лише відео з палаючими будівлями та перевантажена телефонна мережа. Нарешті чутно Президента через екран, але його слова не приносять спокою. Вмить все, що так хвилювало вчора, втратило сенс, рідне місто стало небезпечним, а життя змінилось назавжди. Коли збираєш поспіхом речі, береш лише необхідне та їдеш з дому, то поводишся на диво спокійно. Через вікно автомобіля видно черги до банкомату, на заправку та на виїздах з міста, але це не лякає, бо мої думки були далеко.

А потім, вже у безпечному місці, з’являється усвідомлення. Підкралось непомітно, варто було лише присісти, щоб воно накрило, немов потужне цунамі. Відразу ж за ним приходить страх, паніка і майже відчай. Все здається якимось злим жартом, який затягнувся. Реальність перетворилась на живий кошмар, не знаєш, що буде завтра, та подумки благаєш про життя., а звуки вибухів лише підсилюють ефект. Майже цілі дні проходять у читанні новин та зв’язку з близькими – інформація перевищує всі інші потреби. А коли лягаєш спати, починаєш молитись, щоб прокинутись зранку.

Та це ненадовго. За страхом з’являється злість. Починаєш злитись на все, на ораторів російської пропаганди, на людей, які їм вірять, на тих «ватніків», які радіють кожній смерті українця. Хочеться кричати, істерично та довго, щоб вони почули, хочеться довести їм, що вони брешуть, врешті, хочеться, щоб вони замовкли. Хочеться, та цього не буде. Можна лише розчаровано спостерігати за деградацією цілого народу.

Але і це минає. Люди мають здатність адаптуватись до будь-яких умов. Вже можеш хоч трохи поспати вночі, і коментарі русні вже не так ранять. Звикаєш вже до темних вечорів, зашторених вікон та звуку сирен. Починаєш посміхатись, коли читаєш про гопників з Дарниці, про циганів на тракторах, про отруйні пиріжки та про пошуки Бандери. Потроху радієш, що область звільнили, та вертаєшся додому. Поновлюється навчання, полиці в магазинах знову повні, з’являється все більше гарних новин, а люди повертаються назад.

А ще – віриш у перемогу. Віриш так сильно і вперто, як вмів вірити лише у дитинстві. Та хіба ж може бути інакше, коли наші захисники б’ють всі рекорди мужності та витривалості, наші волонтери збирають цілі мільйони гривень, а весь світ кричить «Слава Україні»?

Щодня ми стаємо на крок ближчими до перемоги. Все буде Україна!

**Кісера Тетяна Олегівна,**

**ЛГ-216Ба**

Біль за Україну, сьогодні відчувається як ніколи. Змалку, я полюбляла читати Тараса Григоровича Шевченка та Лесю Українку, їх вірші пролинають аж до душі. До сьогоднішнього дня я пам’ятаю ті твори та один рядок, який виражає мої почуття із сьогоднішньою ситуацією. «Щоб не плакать, я сміялась» - написала Леся Українка [1, с. 93]. Вона переживала свій душевний біль, а мій стосується України. Так і я сміюся, радію, планую майбутнє. Але цей сміх – рана заклеєна лейкопластиром, який потім буде дуже боляче зривати. Все через те що це насправді дуже тяжко уявити і від цього з’являється пекучий та глибокий біль, який збільшується з кожним днем, за всіх втрачених у цій жорстокій війні. Зараз події, що відбуваються на території України, все як жах, як страшний сон від якого ти хочеш скоріше прокинутися в своєму ліжку. Біль у серці також з’являється за тих, хто зараз немає звичайних умов для прожиття, хто залишив свої домівки та зараз уже не має куди повернутися.

Але окрім болю є й інші почуття, наприклад гнів. Можна сказати, що ні я, ні український народ не пробачить ті звірства, які роблять окупанти. Ненависть і гнів збільшуються із кожним злочином росіян, та ніхто не має права засудити те, що сьогодні відчувають українці. Не зрозуміло, як так можна, як таке вони можуть творити – питання, які я задаю собі кожен раз дивлячись новини. Сьогодні гнів є тим, що об’єднує нас, а також всіх, хто не розуміє неприпустимість вчинків російського народу.

Використані джерела:

1. Леся Українка. «Як дитиною, бувало…». Збірка «Думи і мрії». URL: <https://www.l-ukrainka.name/uk/Verses/DumyIMrii.html>.

**Клименко Юлія Олегівна,**

**ОП-201Б**

**Вкрадена “Мрія”**

Кожен із нас створює своє “завтра” і руйнує своє “вчора”. Не так давно життя за даним принципом було нашим сьогоденням і нашим майбутнім, але вже понад два місяці руйнуються плани, мрії, життя. Мільйони людей загинули і це не статистика загиблих у війні, це статистика вбитих морально, тих у кого розбите серце й понівичена душа. Вони живі, але мертві, як наша “Мрія”.

Чому вони намагаються нас знищити? Це запитання кожного дня повторюється в голові і щодня відповідь доповнюється, іноді історичними фактами, іноді власними висновками, а іноді лайливими словами до яких ми вже так звикли. Годину тому над селищем пролетіла ракета, а три дні тому пролетіло дві. Найважче у цій ситуації не дізнаватися куди вони “прилетіли”, а чути свист і розуміти, що ти нічого не можеш зробити з тим що летить прямо у тебе над головою і несе смерть, біль, руйнування. Це рве душу на клаптики, але мені не страшно. Страшно від того, що я не боюся свисту ракет і не жахаюся гулу літаків, я боюся відсутності повітряних тривог. Звучить абсурдно, от тільки це наша реальність, наше “сьогодні”.

Я мріяла у березні сходити на футбол, мріяла прогулятися Києвом з подругою, яка ніколи в житті там не була, мріяла побачити “Мрію”. У мене вкрали мрію. І якщо перші дві ще можуть збутися, то третя, найзаповітніша, знищена і стерта вщент. Можуть створити новий літак через два роки, три, десять, але то вже не та “Мрія”, то копія, другий екземпляр. Так це нова мрія тисяч людей які хочуть, щоб у небі літав найбільший у світі літак АН-225, як пам'ять і як символ. І я хочу, щоб пам'ятати про “Мрію”, мою нездісненну… Це було моє “завтра”.

Повертаючись до запитання я можу сказати, що вони хочуть не просто знищити нас, а привласнити наше минуле. Адже держава із вигаданою історією не може існувати поряд з державою у якої вони її вкрали та переписали на свій лад, брехня рано чи пізно розкривається. Вони хочуть вкрасти наше “вчора”, щоб написати своє “завтра”. Але ми українці і ми самі будуємо своє майбутнє та завжди пам'ятаємо про своє минуле. Ми боролися за нашу свободу майже все наше існування, боролися, боремося і зрештою переможемо. А мрії яким не судилося здійснитися будуть вічно жити у нашому серці.

**Костюченко Вероніка Ігорівна,**

**МТ-303Б**

Це мав бути звичайний день... Звичайний ранок 24 лютого. Саме сьогодні у моєї подруги день народження і саме сьогодні ми мали святкувати цей день з гарним настроєм, але… Ніхто й не міг подумати, що цей день виявиться таким болючим для кожного з нас.

О п’ятій ранку мій чоловік збирається на роботу та будить мене зі словами «Війна почалася..». Я не повірила та сказала немов би він щось вигадав та йому здалось. Через пів години після цих слів я раз за разом почала чути вибухи. Це були вибухи в моєму рідному Києві. В той же момент я подзвонила до найрідніших в моєму житті людей – до мами з братом. Мама плаче, на роботі кажуть, що потрібно терміново збирати речі й їхати з Києва. В мене паніка та істерика. Я залишилась одна в квартирі, а до мами я дуже боялась іти, бо я не знала чого чекати на вулиці… Згодом, зі сльозами на очах, з тремтячими руками я збирала найнеобхідніші речі і збиралась до моїх рідних. В той момент я дуже хвилювалась за коханого, адже він в той момент вже знаходився на роботі і зв’язку з ним вже не було... Мені було дуже страшно, але перш за все я хвилювалась за те що мій молодший брат та мама зараз одні і їх треба підтримати. Взявши себе в руки, я вийшла на вулицю. Я йшла всю дорогу і плакала, бо вулицями відбувався повний хаос: величезна кількість людей в паніці, всі біжать з купою речей, сідають у свої автівки та їдуть, рятуючи свої сім’ї. Прийшовши додому, я побачила свою маму в сльозах і без розуміння, що їй робити, брат не усвідомлював, що відбувається, чому мама плаче і з поспіхом збирає речі. Йому всього 9, він ніколи не зрозумів би насправді, що то за слово «війна». Зрештою, ми збирались і не знали, а куди нам взагалі йти, їхати нам немає на чому та й немає куди. Дочекавшись, мого чоловіка з роботи, ми з речами пішли до сховища у дитячій поліклініці. Там ми й прожили в холодному приміщенні, спавши на лавках 2 тижні. Було тяжко. Після цього, моя подруга з їх сім’єю вирішили їхати на захід країни. Так ми й прожили місяць нашого життя у файному місті Тернопіль. На даний момент, ми всі повернулись до наших домівок у Києві. Нам страшно від кожної тривоги, але в нас немає вибору, адже працювати та заробляти на їжу треба, але хто це зробить, якщо не ми?

**Кривогубова Ілона Миколаївна,**

**АЛ-218Б**

Травень. Мукачево. Квітучі сакури. Життя… Саме тут, на Закарпатті, я зараз живу і чекаю… Чекаю, коли нарешті закінчиться війна, коли український народ нарешті зможе дихати вільно, коли люди нарешті будуть засинати без страху та зможуть дивитися з упевненістю, а не тільки з надією, у завтрашній день.

Так я проживаю кожен день, тут у Мукачево, а у спогадах не можу не повертатися до рідного дому, до своєї маленької батьківщини, з якої мене варварськи вигнали, вигнали «Градами», гаубицями, мінометами ...

2014 рік. Я, ще маленька дівчинка, вперше їду з дому, бо там небезпечно. Я ще не розумію, що відбувається, чую вибухи, алене усвідомлюю всього жаху. Тоді, далекого 2014 року, я була вимушена поїхати і повернутися уже не змогла. Поневіряння, переїзди, різні школи, чужі квартири. Тоді мені здавалося, що гірше уже просто не може бути. Але зараз я розумію, що гірко помилялася.

2022 рік. Я живу у бабусі в селищі Верхньоторецьке на Донеччині, що розташоване на лінії розмежування. Живу і мрію, навчаюся в університеті, планую своє майбутнє. І ось…

24 лютого на світанку Росія напала на Україну по всій довжині спільного кордону, від Луганська до Чернігова, а також із території Білорусі й окупованого Криму. На нашу країну напали . Убивають українців, знищують міста. Я у Верхньоторецькому все ще сподіваюсь, що цивілізований світ не допустить війни, що все владнається. Я ще вірю, що світові організації не дадуть убивати людей у ХХІ столітті, бо пам’ятаю ще зі школи, що після Другої світової війни світові лідери зібралися і створили ООН, щоб більше ніколи людям не довелося переживати жахіття війни.

Спочатку я з моєю бабусею, тіткою і дев’ятирічним братиком дотримуємося так званого правила двох стін і спимо у коридорі, а сидимо у туалеті. Жахливий свист і прильоти крилатих ракет змусили нас спустися у підвал.

Березень. Холодний березень. Я сиджу в темному, дуже холодному підвалі. Мене трусить, зуби цокотять від холоду та жаху, бо обстріли селища не припиняються. Я не можу вийти на вулицю, у будинку уже немає вікон, світло і зв’язок пропали безповоротно, і маленький каганець, який змайструвала бабуся,- моє спасіння.

З початку обстрілів усі мешканці нашого будинку спустилися у підвал, діти, старі, жінки. Пізніше до підвалу почали приходити жителі селища, які залишилися без укриттів. Усі ми сиділи і чекали, коли це скінчиться. Усі разом молилися Богові…

15 березня. Мені ніколи не забути цей день. Цей, найстрашніший день у моєму житті. Такого я ніколи в житті не чула і не відчувала. Мені здавалося на якусь мить, що я вже не виживу, 50 снарядів за якихось 1-2 хвилини упали біля нашого будинку. Ці звуки я не забуду ніколи. Будинок ходив ходором, було чути, як падає покрівля, з гуркотом валиться цегла і, мов водоспад, сиплеться скло. Ми притиснулися один до одного, нагнули голови, а бабуся обхопила нас руками, ніби горлиця крилами, накрила нас собою і весь час шепотіла: «Господи, помилуй, господи помилуй, господи помилуй….»

Пізніше я дізналась, що на вулиці від одного із таких вибухів загинув мій однокласник, якому відірвало голову.

Ми думали , що це жахіття пересидимо у підвалі, як у 2014-2017 роках, але цього разу війна була нещадною до нас і гнала нас з наших домівок і з нашої землі.

Евакуації з селища не було, бо ситуація була дуже небезпечною. Мирні жителі на свій страх і ризик тікали від війни, як могли.

Ми вирвалися. Ми нарешті вирвалися. Тікаючи від крилатих ракет, градів, БТРів, ми позаду залишили все: свою трикімнатну квартиру, речі, фотографії, свої долі, мрії, все….З нами тільки пам'ять, яка кожної ночі у снах нагадує про мою рідну домівку.

Зараз я на протилежному кінці від свого дому, так далеко, як ніколи не була. Одної ночі, коли я плакала, а за вікном ішов дощ, у мене народилися віршовані рядки:

У Мукачеві цілий день іде дощ,

Краплі і гіркі сльози на обличчі.

І ніхто не помічає - я тужу

За своїм життям колишнім.

Я ненавиджу, ненавиджу цю війну. Моєму братику зараз дев’ять років. Війна у Верхньоторецькому триває все його життя. Ненавиджу тих, хто її розпочав і продовжує, тих хто забрав у мене у2014 році спочатку нормальне дитинство, а тепер і нормальну юність і молодість.

Сьогодні моє селище зруйноване. Знищено все : школа, садочок, лікарня, бібліотека, магазини, молодіжний центр і житлові будинки. Озвірілі окупанти знищили навіть храм, який вистояв ще у Другій світовій війні. У нашому невеликому селищі за місяць активних обстрілів загинуло більше людей, ніж за 8 років війни. В ефірі проєкту Вільного радіо «Сідай, розкажу» очільник Очеретинської громади Микола Коваленко повідомив: «Загалом можна сказати, що два села вже повністю зруйновані: там немає жодного вцілілого будинку. Це Новоселівка третя,…це Верхньоторецьке…»[1]

Я і досі не можу повірити, що у 2022 році можливо таке жахіття.

Я вірю, що винні у цій війні колись будуть покарані, що кожна сльозина українців віділлється мільйонами сліз окупантів і загарбників.Я твердо переконана, що восторжествує на землі правда і страждання України закінчаться.

Слава Україні!

Джерела:

[1. Вільне Радіо «Декілька сіл Очеретинської громади вже повністю знищені»](C:\\Users\\User\\Desktop\\Круглий стіл\\1. Вільне Радіо)

[URL: https://freeradio.com.ua (дата звернення 12.05.2022)](C:\\Users\\User\\Desktop\\Круглий стіл\\1. Вільне Радіо)

**Курганська Єлізавета Євгенівна,**

**МТ-104Ба**

Війна – це завжди біль, це шрами на тілі та душі, які не зникнуть вже ніколи, які нагадуватимуть про себе впродовж усього життя. Вони стихають при світлі дня та нестерпно щемлять, як тільки сонце сідає за горизонт. Скільки б ти не намагався забути той жах, який тобі довелося пережити, всі спроби будуть марними.

Для мене війна завжди була чимось далеким. Це зрозуміло, адже людина ніколи не усвідомить всю її страшну суть, допоки вона не торкнеться її особисто, не покаже своє справжнє обличчя в шрамах, порізах та в крові безневинних. Уривки з історії, згадки в телевізорі, розповіді знайомих – це пустий звук. Все це ніщо, у порівнянні з власним досвідом, коли запах війни поселяється на порозі твого дому.

24 лютого. Початок війни. Моя сім’я та я в паніці їдемо в село до бабусі, в безпечне, на нашу думку, місце. Ніхто тоді й гадки не мав, що через тиждень боятимемося заплющити очі вночі та вийти із будинку вдень. Вечір, коли в наше село зайшли окупанти, не забудеться вже ніколи. Гуркіт, спалахи, вибухи снарядів та крики. Ти сидиш у погребі, прислухаєшся до кожного звуку і молишся за своє життя та своїх найрідніших. Потім проходить тиждень, два, три і ти звикаєш. Розриви бомб, постріли, чужа військова форма стають для тебе звичайними речами. Та так здається лише при сонячному світлі, з початком ночі всередині тебе борються страх, гнів, злість, образа і ще купа суперечливих думок. Для мене в такі моменти сльози ставали єдиним заспокійливим та засобом приглушення всіх емоцій.

Війна змінює все довкола, залишає після себе лише розруху та відчай. А згодом приходить й усвідомлення: як раніше, вже не буде. Ти бачиш, що вже немає того місця, де пройшло твоє дитинство і де зберігалися найкращі спогади життя. Замість нього спалені будинки, роздавлені автівки і повітря, просочене запахом крові та смерті. Вже місяць минув, після того, як українські герої звільнили село, а я перебуваю в безпечному місці. Проте біль прежитого пронизує щоразу більше, гостріше і глибше. У такі часи ти стаєш справжнім патріотом своєї країни, разом із нею святкуєш усі успіхи та засмучуєшся через незгоди. Іноді навіть здається, що частинка самої Батьківщини поселилася у твоєму серці і душі всього українського народу. Ваші мрії та бажання про перемогу стають сильнішими за смерть, а ненависть до ворога росте з кожним днем.

Гнів людей, що бачили загибель, голод, які були змушені покинути свої домівки. Це набагато гірше за будь-який страх. Вони ніколи не пробачать і не забудуть кровопролиття свого народу. Та це є причиною нашого надпотужного об’єднання, адже зараз у всіх лише одна мета: блакитно-жовтий прапор, що майорить над усією Україною. Безперечно, ми живемо в надзвичайно складні часи для нашої країни, але такі вирішальні для її подальшої долі. Відстояти свою незалежність один раз, щоб потім війна була лише одним із темних уривків в історії нашої держави.

***Лимаренко Анна Сергіївна,***

***ОП-301***

Гнів –це один з семи смертних гріхів. Але гнів на росіян- це праведний гнів, його стидатися не варто. Бо ж як інакше? Адже кожен мав можливість переконався в тому, що ця «спецоперація» – це війна проти України, що ця «спецоперація» – це війна проти нашої культури, проти наших театрів, проти наших пологових будинків. Ця війна – це війна проти нас, українців…

Гнів - се огонь. Чим більше дров кладеш,

Тим ярче полум'я лютує ясне;

Іван Франко.

І наш, український, гнів безсмертний, бо підживлює його біль пережитий нашим народом. А болю було багато і ми його пам’ятаємо. Ми пам’ятаємо депортацію кримських татар. Ми пам’ятаємо «Розстріляне відродження». Ми пам’ятаємо голодомор. Я завжди буду пам’ятати про голодомор, адже мої предки це пережели. І так, як ми пам’ятаємо страждання наших предків, так і наші пращури завжди будуть пам’ятати наші страждання. Адже я особисто розповім своїм дітям і про Маріуполь і про Миколаїв і звісно про Ірпінь, адже я живу в Ірпені. І БУДУ ЖИТИ В ІРПЕНІ!

Так як, не змогли б ЗСУ нищити ворога так ефективно, без підтримки свого народу. Так само і російська артилерія не змогла б обстрілювати пологові будинки без артилеристів і російські танки не можуть стріляти по колонах біженців без російських танкістів, а ґвалтівник і мародер не може вирости в сім'ї порядних людей. Ось чому не буває хороших росіян.

Гетьман Павло Скоропадський у своїх мемуарах згадував, що однією з його найбільших помилок було пустити "білих" росіян у Київ, коли вони тікали від більшовиків.

Ті росіяни перевели тут дух і стали рушійною силою повалення Гетьманату у 1918 році. Далі вони перекочували до Європи, а Україну спіткала страшна доля червоного терору та Голодомору.

Їхніх злочинів така кількість, і вони такі тяжкі, що ненависть до них освячена самим Господом Богом.

**Малишко Дар’я Володимирівна,**

**АЛ-218б**

Україна. 24 лютого 2022 року. 6 година ранку. Цей день змінив життя всіх українців. Моєю першою думкою, яка залишається і до сьогодні було "Як? Як таке можливо у 21 сторіччі?". Я до останнього не вірила, що почалась війна в моїй країні, але це так. Біль, страх, гнів, нерозуміння, що робити далі - це емоції кожного громадянина вже протягом двох з половиною місяців. На 3 тиждень війни я поїхала з країни, щоб бути в безпеці та зменшити хвилювання батьків за мене. Але це зовсім не допомагає забути про всі події, що відбуваються в Україні. Дуже складно залишати дім, всю свою родину та друзів. Я їхала в нікуди, і не розуміла, де та як я буду жити, все вирішувалось у дорозі. Це найгірша подорож за кордон за все моє життя. Мені пощастило не постраждати фізично від рук загарбників, але морально я виснажена. Кожного дня новини погіршувалися, я так само прокидаюсь від сигналу тривоги на моєму телефоні, щоб упевнитися, чи не влучила ракета в мій дім, хвилююсь за своїх рідних. Цей моральний тиск дуже складно описати словами, він розбиває тебе зсередини щохвилини. За місяць закордоном я почала втрачати надію на повернення додому в найближчий час, а від цього втрачала сили займатися будь якою справою. Нестерпно жити в такому духовному занепаді без жодної рідної людини поруч. Із зростанням розпачу, зростає і гнів до окупантів. Так не має бути! Чим ми заслуговуємо на таке життя!? Чим заслуговують жителі Маріуполя, Харкова, Херсона, та багатьох інших міст України на те, щоб їх жорстоко вбивали та знищували міста? Деякі вважають, що якщо в твоєму місті не відбувалося активних бойових дій, то ти не розумієш, що таке війна. Це не так. Зараз всі українці єдині, проживають однаковий період історії, жахливий період - війну. Зараз я продовжую підтримувати нашу армію, поширювати новини у соціальних мережах, і сподіваюсь, що ця війна не затягнеться на роки та скоро вбивства закінчаться, але цей біль назавжди залишиться в наших серцях. Не пробачимо.

**Марченко Владислав Сергійович,**

**ЛГ-106Ма**

Ніч. Сон. Спокій. Мир. Удар. Вибух. Війна.

24 лютого 2022 року стало чорною сторінкою в історії України. Саме ця темна ніч змінила життя кожного із нас. Грізний вибух, небаченої сили змусив прокинутись не тільки мене, але й всю Україну. Далі – паніка, телефонні дзвінки, тривожні пости в групах соцмереж, мужній виступ президента з ключовим тезисом: «Війна прийшла на нашу землю вдруге».

Я особисто відчував те, що і кожен українець – в російській концепції, яка суперечила усім міжнародним законам, нормам, правилам, банальним поняттям людяності, духовності та моралі, я чітко бачив суцільну, дику, непроглядну темряву, прямо направлену на знищення нас як нації, вільної, суверенної, європейської, незалежної держави. Я не мав на собі рожевих окулярів, які навіть після чотирнадцятого року залишались в великої частини нашого населення, а тому допомагав людям усвідомити, що байки про капітуляцію, після якої настане мир – це найстрашніша брехня. Війна б тривала вічність, після України була б Молдова, потім Грузія, Північний Казахстан, країни Балтії, Польща.

Всеосяжна сила і вільний дух українського народу, породжували бажання боротьби. Любов до рідної землі і чітке розуміння, що ми захищаємо своїх близьких, б’ємось за щасливе майбутнє наших дітей - підняли вседержавний народний супротив.

Після більш ніж вісімдесяти днів повномасштабної війни, в голові почала виникати величезна кількість запитань. На що ж вони надіялися цим бліцкригом? Невже на покірність, смиренність та мовчання? Більш вірогідно на катування, масові розстріли, репресії та депортації.

Вже в результаті, чітко бачимо, що розрахунок ворога зазнав поразки, бо ні залякування, ні жорстокі тортури не зламали українського духу. Спільне горе, міцно об’єднало нашу націю, чітко зазначивши роль кожного з нас.

Окупант був шокований неймовірною силою нечуваного українського супротиву, вся пропаганда «Русского Асвабадітєля», яка насаджувалась росіянам з самого малечку, миттєво розсипалася на тисячі крихких уламків. Вороги зустрілись з вільними людьми, які люблять свою країну, цінують її державність і в жодному разі не дадуть похитнути її суверенітет, незалежно від своєї віри, місця народження, мови чи політичної прихильності.

Українці зламали плани ворога по пануванню над іншими народами, знищили їх таємну оцінку себе, як «наднації», що власна вказувати іншим по принципу «меншовартості», їх місця в своїй ієрархії авторитаризму. Гостомель, Буча, Ірпінь, Маріуполь, сотні знищених сіл - ніколи не пробачать окупантам того жаху, який вони принесли своїм так званим «Русскім міром».

Нестерпний біль за свою Батьківщину грає у серці кожного українця. Він не дасть нам забути, заспокоїтись, змиритись, він піднімає нас до боротьби, плекає до невідворотної перемоги.

Імперська манія величі ворога приречена бути розбитою демократичною реальністю цивілізованого світу, нашою силою духовної єдності.

Україна переможе!

**Мельник Богдан Сергійович,**

**МО-110**

Розпочати своє есе хочу з 23 лютого, адже це був безтурботний день. Я разом з другом сходив ввечері в кафе, а також прогулявся по своєму місту. Десь о 22:00 сів за домашнє завдання, паралельно читаючи ЗМІ. Мене насторожило, що почали приходити повідомлення про закриття аеропортів, але подумав, що це знову якесь навчання. Ранок 24 лютого почався о 9:30, коли я взяв слухавку від подруги, яка дзвонила мені з шостої ранку. Від мами дізнався, що мого батька о 5-ій ранку вже викликали на роботу, так як він військовий. Десь о десятій я поїхав на заправку по пальне, а потім до бабусі з дідусем. По обіді я повернувся до дому та активно читав ЗМІ. Повідомлення насторожували та лякали. О 5-ій вечора почалось найстрашніше, адже в місті розпочався бій. Гриміло сильно. Мама та я спустилися до підвалу, де були всі мешканці нашого під’їзду, стало трохи легше. О десятій піднялися до квартири та заснули. Спали по черзі, щоб не прогавити повідомлення повітряної тривоги. 25 лютого виявилось, що пошкодження в місті були мінімальні порівнюючи з Києвом, Харковом, а тим паче Маріуполем. Напруга не згасала, адже ми по суті були оточені з усіх сторін, але дякуючи богу в наше місто солдати загарбницької армії не зайшли, а просто йшли обабіч міста протягом місяця. Протягом наступного місяця ставало по трохи легше, адже «прильотів» на територію нашого міста фактично не було. Тривога за батька не згасала, адже він та його підрозділ тримали оборону Чернігова. Трагічним виявилося 14 березня, коли подзвонила мама й сказала, що табір базування батька обстріляли. Його кум загинув від осколка снаряда, а найліпший друг отримав тяжкі поранення. Батька, на жаль чи на щастя, у таборі не було, але більшість його речей згоріла. Протягом наступних днів і до сьогодні, тривога згасала, починалось більш-менш спокійне життя. В один момент, десь в кінці березня, коли я подзвонив до свого хрещеного, слухавку взяв незнайомий чоловік. На питання: «Ви громадянин якої країни?», він відповів: «Давайте нє начінать». Так я дізнався, що хрещена та хрещений у полоні, так як їхня військова частина знаходилась біля Ірпеня. У середині квітня мені подзвонив незнайомий номер. Виявилось, що до мене телефонувала хрещена, яку визволили з полону. Хрещений, на жаль, на сьогоднішній день ще в РФ. Найяскравішим моментом був приїзд батька хоч на один день, але все одно краще ніж нічого. Згодом його приїзди додому стали частішими. Для себе з цієї клятої війни виніс дуже багато уроків. Неважливо, скільки коштує твій одяг, якщо в тебе може через хвилину прилетіти ракета. Усі матеріальні речі стають неважливими, а найважливіше – це життя та спогади.

**Миколаєнко Дарина Сергіївна,**

**ЗД-208**

Сьогоднішнє життя тяжко уявити без будь-якого контексту війни. Ця глибока, ріжуча рана у серці нашої країни заливає своєю кров’ю наші душі. Нескоренні та вільні. Голіруч готові боротися до останнього подиху за рідну неньку. За свободу.

Той тяжкий ранок, напевно, ми ще не скоро зможемо забути. Та й чи забудемо? Коли, замість звичного звуку будильника, ти зриваєшся з ліжка як ошпарений, бо за вікном пролунав вибух. А прямо над будинком кружать винищувачі – і світ, здається, починає обертатись швидше. А для тебе ж навпаки: стоїш, як у тумані, і не можеш зрозуміти – це все відбувається насправді, чи це просто страшний сон.

Ми – звичайні люди, чиє життя ніколи не було за межами чогось неможливого. Воно плинуло в звичному ритмі нескорених сердець. Та цінності, на жаль, дуже швидко змінили свою суть, і чисте небо над головою здалося раєм в безкінечному пеклі.

Багато філософів століттями ламали голову над питанням «в чому заключається сенс нашого життя?», а відповідь була просто на поверхні. Ми так довго його шукали, а виявляється сенс життя був в самих простих речах: в спокої, в планах, надіях, рутині, в ранковій каві, дурних думках, затишку та в міцних обіймах. Війна дала змогу це зрозуміти, проте якою ціною..

Біль тяжким тягарем осіла десь під серцем, а осад від згорілих будівель досі турбує легені. Мільйони невинних, що скитаються по світу, не маючи нагоди повернутись туди, де ще вчора лунав дитячий сміх. Сміх, що наразі канув у гучному відлунні тривожної сирени та несамовитого крику. Ця біль та нескінченні страждання оповили нас і не дають зрозуміти тяжку істину. Нічого вже не буде як раніше.

Проте, ми маємо пам’ятати, хто ми є насправді. Ми – Україна, ми нація нескорених, сузір’я мільйонів. І ми будемо боротися за свою свободу до останнього подиху з вуст.

**Прокоф’єв Андрій Миколайович,**

**МТ-303Б**

За день до війни я повернувся в Київ і це була моя остання спокійна ніч.

У цивільному житті я працював логістом, брав участь у боротьбі за збереження Києва та був активістом. У моєму житті був спорт, вивчення англійської, зустрічі з друзями та подорожі. Усе це обірвалося одного дня. Коли Росія знову вторглася в Україну, 24 лютого, альтернативних варіантів для мене насправді не було. Моя сім'я залишилася у Черкасах, я був однин у Києві. Тікати я не хотів, втім, хотів щось робити, тому вирішив долучитися до лав Територіальної оборони. Спочатку мої рідні були в шоці, але згодом вони мене підтримали.

Тепер моя нова реальність - це спати та прокидатися під лунання сирен, здобувати нові навички. Раніше я пройшов курс з першої домедичної допомоги, тому в Теробороні зміг долучитися до медичної допомоги, став кимось на кшталт санітарного інструктора. Нині я займаюсь закупівлею медикаментів, допомагаю лікувати хворих. Готуюся надавати допомогу пораненим.

Звісно, я боюся, як і всі. Просто намагаюсь займатися роботою, щоб не було часу на страх. Місяць потому війна - все ще війна, але надії, що все завершиться швидко, вже немає. Готуємось до затяжної та позиційної війни.

Днями я їздив Києвом і мені здалося, що якось життя ніби відновлюється. Київ оживає. Я бачив сім’ю з дитиною, вони гуляли, сміялись, як раніше... Якщо вдасться швидко витіснити російські війська навколо Києва, столиця скоро зможе повернутися до нормального життя.

Війна у нас триває вже восьмий рік, просто останній місяць вона поширилася на всю територію нашої країни. Ми не здамося, не капітулюємо. Україна - це останній форпост Європи перед неадекватним Путіним. Пам'ятайте про нас, виходьте на протести, донесіть європейським лідерам, що конче потрібно закрити небо над Україною...

"Я вірю, що все це закінчиться нашою перемогою"

**Рябоконь Євгенія Олександрівна,**

**107Ба**

**Біль і гнів вічно вільної держави**

Моя Україна – це квітуча держава, яка сміливо заявляє про себе, про свої права та цілі. В неї неймовірно гарна природа, неперевершені люди, непереможна сила духу та дуже важка історія. Кожне століття нашого народу було пов’язане з кровавими бійками за право існування нашої нації. Кожне таке випробовування ми доводили, що ми ніколи не дамо забрати в нас Волю. Я пишаюся мужністю та силою кожного сина та доньки України.

   Моя душа все ще плаче за кожну проронену сльозинку дітей, матерів та навіть відважних чоловіків, втративших частинку себе у цій безжалісній війні. На мою думку, однією з найболючіших тем у житті України є етноцид. Вороги запевняюють нас, що це нормально, бо наша мова копія російської, а наша історія вкрадена. Війна ніколи не дійде кінця, якщо люди не зможуть зрозуміти важливість саме державної мови, мови наших предків до початку русифікації, до початку винищення нашого етнічного показника. Роль мови у формуванні особистості найвеличніша.

   Стільки років стояти на варті власних інтересів - героїчний вчинок. Ми готові вмерти за Україну, ми є яскравим прикладом сили. Ми відчуваємо на собі кожного ножа, кинутого в нашу спину, але це лише пробуджує патрітизм, а гнів живить ту саму сміливість і жагу до свободи. Завершити хочу словами В. І. Симоненка- «Де зараз ви, кати мого народу?Де велич ваша, сила ваша де?»

**Самойлюк Олеся Олександрівна,**

**АЛ-116б**

Я – Олеся, звичайна 17-на українська дівчина.

Зовсім недавно моє життя, як і життя інших українців, було спокійним та яскравим. Восени, вступивши до омріяного університету, я стала студенткою й полинула у самостійне доросле життя. Позаду – школа і ЗНО, а попереду – цікавість. Із маленького поліського села, я поїхала навчатися до столиці, яка радо зустріла мене й подарувала нових друзів із різних куточків України. І закрутилося життя – буття, як і у всіх студентів: у будні – навчання, у вихідні дні – прогулянки містом або поїздка додому.

Аж раптом цей ланцюжок обірвався. Війна!

Ця жахлива подія увірвалась у кожен куточок України, у кожну сім'ю, у кожне життя. Ми – українці, наші долі, особливо у цей нелегкий час, тісно переплетені із долею нашої заплаканої, закатованої, але непереможної України.

Що значить «біль і гнів?»

Гнів – це, коли ти зрозуміла, що таке страх. Страшно, коли «щось літає», коли «щось гупнуло», коли ти телефонуєш або по сто разів на день списуєшся у соцмережах із рідними і друзями, щоб дізнатися чи всі живі. Гнів – це, коли через війну ти не можеш повернутися до нормального життя і навчання. Гнів – це, коли «якісь орки» можуть увірватися у твій простір і диктувати свої правила. Слава Богу, що наше рідне село, поки що оминула окупація. Бо те, як « руській мир» знущається над людьми, дай Боже не знати нікому!

Біль… Біль України, як і її народу, це братські могили, це закатовані люди, це загублені долі, таких як я, дівчат й малих дітей, це зруйновані села і міста, це втрати. Біль моя – це страх втратити рідних. Біль – це коли мій хрещений, боєць полку «Азов» у самому пеклі війни, а ми втратили з ним зв'язок. Біль – це смерть дідуся у розпал війни. Біль – це переживання за всіх, навіть за домашніх тваринок. Біль – це коли немає змоги повернути стрілки назад. Біль – це пустота.

Але є надія, яка виганяє страх, яка змінює гнів на милість, а біль на смиренність. Надія – на відбудову, відродження, покращення. Надія – на зустрічі з усіма рідними й друзями, з якими втратився зв'язок. Надія на те, що моє студентське життя з дистанційного зміниться на очне.

А ще є беззаперечна віра. Віра в перемову, у світле майбутнє, у мирне небо, у людей, які горді тим, що вони – українці.

І мрія. Мрія, що я зустріну новий день радісною новиною: « Війна закінчилася! Перемога!» І мільйони українських сердець вмить застукотять разом, мільйони очей плакатимуть від щастя, мільйони облич посміхатимуться, а наша Україна розправить крила!

**Ситник Дарія, МТ-103Б**

**Ми перемогли, час повертатися додому!» — мрія сьогодення**

24 лютого о 3:40 почалося те, що не очікував наш сильний незламний народ — воєнний напад росії на рідну Неньку Україну. Зранку того найжахливішого дня я не могла ніяк усвідомити, що у 21 столітті може бути війна, та ще й незрозуміло за що.

Мені пощастило, що на другий день вдалося виїхати з рідного міста-героя Бородянки, яке в перші дні зазнало неабияких авіаударів по багатоповерхівках, на жаль, це горе не обминуло й моєї домівки. І звісно ці кляті ракети забрали життя сотні мешканців, зокрема й моїх близьких. До сих пір не можу усвідомити, що декого я більше ніколи не зустріну сонячними днями вулицями Бородянки. Рідне місто було окуповано цими ненависними чеченцями протягом місяця. Вони й справді дуже жорстко знущалися з інфраструктури та людей, які не встигли евакуюватися. Кляті розстрілювали все і всіх, грабували, зрівняли рідну Бородянку із землею… А скільки людей перебувало в окупації без води, їжі, світла, зв’язку. На мить здавалось, що їхнє життя закінчилось, але ми – це сильна та незламна нація, яка витримала ці складнощі. Проте мені навіть уявити складно, як то бути 30 днів у голоді та холоді…

З початком війни мій тато мобілізувався, щоб допомогти країні у цій скрутній ситуації. Зараз він у ЗСУ боронить Неньку від ворога. Мама до сих пір ніяк не може заспокоїтись, безмежно хвилюється за нашого захисника. Я намагаюсь підтримати та заспокоїти матусю, проте, на жаль, доводиться бачити її сльози щодня. Але ми неабияк пишаємось нашим татом та з нетерпінням чекаємо його з перемогою!!!

Ця ненависна русня забрала у нас безмежно багато матеріальних, емоційних речей. Ніяк не хочу усвідомлювати, що більше ніколи не буду жити у своїй рідній квартирі, не матиму те щасливе буття, не буде вже тих радісних моментів у місті-герої, де минули мої 18 років життя. Проте, чесно кажучи, це можна пережити, а ось те, що кляті забрали життя тисяч людей, то їх вже не повернути, на жаль…

Сьогодні плаче наша Ненька Україна, з нею плачу й я, бо все ладна віддати, лише б побачити посмішку рідного тата зі словами «Ми перемогли, час повертатися додому!»

**Соловйова Катерина Кириллівна,**

**209**

24 лютого 2022 року – дата, яка перевернула життя кожного українця. На зміну звичайним людським емоціям, у тому числі, позитивним, прийшли страх, біль, гнів, ненависть, у найглибшій формі, всепоглинаючі, руйнівні. Ми застрягли на паузі, все, що турбує наші думки: «Скоріше б закінчилася війна…»   
Біль пронизав кожного. Тисячі жертв ракетних обстрілів, озброєних нападів – буквальний, фізичний біль. Мільйони людей відчували і продовжують відчувати душевний біль, від втрати близьких, від вимушеного переїзду та від виду зруйнованої домівки, просто не можуть стримувати сльози від важких новин, кадрів з Бучі, Гостомеля, Харкова, Маріуполя, та інших розбомблених міст та селищ, від несамовитих історій про людей, що дивом вижили, про наших героїв-захисників, про осиротілих дітей та знедолених тварин. Навіть якщо небезпека залишилася позаду, біль не можна викинути.

Від початку війни, за кордон виїхало вже понад 5,5 млн українських біженців. Але хто з цих людей зараз не відчуває болю?Як би щиро нас не приймали в інших країнах, які б можливості не надавали, це не заповнить порожнечу в серці від переживання за долю батьківщини, не відверне від бажання повернутися до рідного дому. Люди сумують і намагаються знайти своє місце.

Біль – щось природне, істота хоча б із часткою людяності не може не відчувати його в подібній ситуації. А от гнів, ненависть, - звідки вони взялися? Ми стали лаятися на весь мережевий простір, бажати всьому руському народові зла та найгіршого кінця, із задоволенням дивимося відео зі знищенням ворога та відчуваємо приємну насолоду, коли читаємо в новинах про чергове покарання ворога. Я вважаю, що такі негативні почуття також є природними, вони є відгуком болю, тому що з болем неможливо жити постійно. Цей гнів – виправданий. Ми жили власним життям, зі своїми успіхами та проблемами, нас могло влаштовувати чи іноді обурювати власне представництво влади. Але це було наше. Ми були вільні. В межах власної держави – України. Єдина нація. Але, одним безглуздим рішенням, одна людина вирішила знищити нашу націю, вирішила, що цілісність нашої правової території може бути порушена, що можна вбивати невинних людей, рушити їхні домівки, їхнє життя, відбирати їхнє майно. Я вважаю, що цього достатньо, аби розбудити гнів всередині цілої нації. Я хочу сказати, що особисто для мене головні принципи життя – свобода і справедливість. І я не можу терпіти, коли всі права, що дані людям від народження та закріплені усіма міжнародними законами, порушуються, та це загортається в гарну брехню і подається іншим як «візвольна операція».

Але останньою краплею для глибокої ненависті, що розпалюється всередині мене, є слова людей, які вірують в сенс цього «визволення». Я – переселенка з Криму, моя сім’я одразу після подій 2014 року зрозуміла, що наша Батьківщина – це Україна, і жити в Росії буде для нас нестерпним. Але в нас залишилося багато друзів та знайомих в Криму, які до недавнього моменту дотримувалися «нейтральної політичної позиції». Зараз мені дуже боляче переривати майже усі зв’язки із колишнім життям, а моїм батькам тим більше. Боляче чути від людей, яких ти вважав близькими, за яких щиро переживав та радів протягом вашого спілкування, що смерть невинних людей того варта, що війна – це нормально, і що український народ – нацисти. Але зараз я змирилася з тим, що їх ставлення до, здавалося б, очевидно ненормальних речей, зовсім відрізняється від моїх поглядів, я пройшла через стадію болю, і зараз в мене залишилося тільки почуття огиди перед такими особами.

Отже, я вважаю, що негативні емоції – проста річ під час війни, яка взагалі здавалося неможливою у 21 сторіччі та немає ніякого сенсу. Але я вірю в те, що нам залишилося недовго їх переживати, і зовсім скоро кожен українець буде посміхатися та насолоджуватися кожним моментом, навіть не згадуючи про ворога та не витрачаючи свою енергію на гнів щодо оточуючих.

**Твердохліб Аделіна Вячеславівна,**

**ОП-102Ба**

Чому люди починають цінувати те, що мають тільки після того, як втратили? Як тільки почалася дистанційка я повернулася додому, у Миколаїв. Усією душею я хотіла назад, у Київ, проводити час з друзями у гуртожитку. Насолоджуватися життям, яке було ідеальним, зі своїми взагалі незначними проблемами. Якщо щось стається – значить ми цього заслуговували. І ніколи не буває випробувань, яких ми не можемо пройти. Якби суворо це не звучало, але смерть – також пройдене випробування.

Я вірю в поняття «доля», а ви? Замислитеся зараз над цим запитанням. Можливо, раніше на це не вистачало часу. Які б не були ваші міркування я спробую довести свою думку. Ми ніколи не втечемо від якоїсь події, яка мала статися. Можемо ходити колом, відтягувати час, але всьому є логічний кінець. О п’ятій ранку двадцять четвертого лютого дві тисячі двадцять другого року почався кінець дві тисячі чотирнадцятого року, коли російська федерація (тут немає помилки в написанні, адже з великої літери країна-агресор не заслуговує писатися) вчинила повномасштабне вторгнення на нашу Україну. Але трагедія почалась не зараз, а вісім років тому. Знаю, що це болюче, ми втрачаємо все: від здорової психіки, людей до матеріальних, звичних речей. І зараз наш народ не впав на коліна, НІ! Ми показали свою націю на весь світ, що ми – гідні нащадки правителів Київської Русі, козаків, геніальних поетів, художників, архітекторів. Українізація пройшла успішно. «Батько наш Бандера» зараз би пишався нами, адже його робота була недарма.

Перечитай ще раз другий абзац. Хіба не спрацювало поняття долі. Усе, що мало статися – воно сталося, просто пізніше, чим потрібно було нам особисто. Та й взагалі, чи вважали ми це за потрібне? Але ми стали справжніми українцями: ще більше любимо нашу Батьківщину, у нас найкращі хлопці-захисники та найгарніші дівчата. Ми обов’язково своє добротою, силою переможемо. І це станеться тоді, коли треба. Не рано і не пізно. Зробили висновки і впевнено крокуємо в світле, сучасне, перспективне майбутнє. Слава Україні!

**Телепенько Анна Олександрівна,**

**БС-107Ба**

**Розбита, але нескорена**

Заплакані очі, складена валіза, теплі обійми та зачинені двері, а що пригадаєте Ви? У когось біль горить вогнем, а в когось лине пошепки. Є ті у кого вся душа у шрамах, а у інших лиш кілька подряпин. Чи змінює ця різниця щось? Впевнена що ні, війна торкнулася кожного, і кожен дотокнувся до неї.

Звідусіль линуть питання - «Чи буде так як раніше?», «Що буде далі?», «Чи буде взагалі щось далі?». Звісно буде, і ми всі це відчуваємо, відчуваємо серцем і розумом. За горизонтом сідає сонце, лиш для того що б засяяти знову , а фенікс згорає тільки для того що б народитися знову . Так і ми , всі із нас .

Моє серце палає від болю , мабуть як і кожне . Порожні будинки , самотні родини , засмучені діти , хіба ж це все що нам дала доля ? Якби ця доля мала ім’я - це певно що було б «випробовування » . Численні дні боротьби під кулями , численні дні боротьби у своїй голові . Я щиро вдячна кожному , кожному хто залишається мужнім , кожному хто несе цю тяжку ношу . Нічого не змушує так сильно цінити свою свободу , як загроза її знищення . Але хіба можна відібрати свободу у тих , в кого вона тече в крові і відчувається з кожним подихом? Ніколи. Свободу не закуєш в кайдани і не злякаєш грюканням зброї . Народжені боротися не падають на коліна , так вже повелося .

«Ти ж хотів землі цієї - тож тепер змішайся з нею ». Сонце з’явитися на ранковому небі , мирному небі , діти знову будуть бавитися в шумних подвір’ях , все буде так , як і повинно . Звісно шрами війни нікуди не зникнуть , кошмари ще довго будуть чекати в темних ночах . Війна - одне слово , десятки років наслідків . Проте навіть найгостріша біль здатна гаснути , гіркі почуття здатні розсіюватися , головне чекати . А чекати у вільні країні , власні країні , нескорені крані - завжди легше .

Слава Україні !

**Цюпак Маргарита Сергіївна,**

**ОП-201Б**

«Працюємо, щоб мати вільний час, і воюємо, щоб жити мирно» - Арістотель

Так, зараз у нас життя, про яке ми і не здогадувались у лютому-місяці, але ми – українці, хоробрі і безстрашні українці, які, як виявилось, можуть впоратися з чим завгодно…

Війна перевернула світ на 360 градусів для нас всіх і в усіх сенсах: моя 11-річна сестра, яка раніше гуглила «як виглядає дитинча макаки», запитує в Google «як виглядає ворожий БТР». Часи уже не ті, як бачимо…

Українці об’єдналися так, як ніколи. Українці стали в рази більше любити свою Україну: наспівувати «Ой, у лузі червона калина», масово робити жовто-блакитні профілі у Instagram, цитувати українських письменників і ще багато, здавалося б, дрібниць, але дуже важливих…

А ще мене дивує мужність наших воїнів. Це ж треба, на полі бою, коли життя може обірватися в кожну хвилину, вони й пожартувати можуть, залишаються такими ж позитивними і з сильним духом. Що це за люди у нас такі…?

Ну і після чотирьох, відносно позитивних абзаців перейду до болю та гніву, який вирує в душі кожного. Нам боляче, бо ми змушені боротися за виживання в цій війні, якщо говорити точно. Ми розгнівані, бо знаємо, що життя може забрати тільки Бог, ніяк не ті «люди». Найважливіше для кожного – зберігати холодний розум… Мої абзаци закінчуються трьома крапками, бо я маю безліч думок в голові, і не вистачить ні часу, ні слів, щоб сказати все-все.

Я набираю у Word есе, сидячи на дивані в теплому домі, біля рідних. Хочу, щоб всі мали таку змогу…, і набирали своє майбутнє.

**Шевченко Єлизавета Артемівна,**

**Лг-216Ба**

Чи можна було уявити, що в двадцять першому столітті ми, як нація, знову будемо відстоювати своє право на незалежність, історію, культуру, мову, та найголовніше – життя? Чи можна було уявити, що в сучасному світі, посеред Європи розпочнеться настільки кровопролитна війна за землі та володарювання?

Я не могла. Як й мільйони українців до останнього не вірила, що таке дійсно почнеться. Що люди залишать свої домівки, бо дім, який мав бути фортецею, нажаль, ніяк не може вберегти від удару ракети чи бомби. Що люди будуть намагатись додзвонитись до родичів по всій Україні, але не почують відповіді.

Я не могла подумати, що доведеться вдруге лишати рідний дім через загрозу. Не могла уявити, що вперше поїду закордон не з туристичної нагоди і сама, залишивши сім’ю, та сподіваючись якомога скоріш повернутись.

Молити Бога про те, аби всі наші люди були живі і здорові, стало рутиною, проте від цього це бажання не стає меншим. Воно западає мільйонам наших людей до серця і розуму назавжди. Бо це є головним. Просити, аби це закінчилось не за рік, і не за два, а зараз. Аби солдати, які боронять нашу свободу змогли повернутись до рідних, аби люди з Ірпеня, Бучі, Маріуполя, Херсона, Донецька та Криму повернулися на Батьківщину і забули це все, як найстрашніший сон, який нам усім довелося пережити.

Можливо, за рік, а може десять, а може й сто років не стихне той біль, що відчуває кожен українець і кожна українка. Скоріш за все, так воно і буде. Бо дивлячись на те, що відбувається, я розумію, що спогади цього залишаться в нашому ДНК, кожної людини окремо і цілої нації разом.

Мати надію на краще, проте готуватись до найгіршого – тепер це є однім з принципів українського народу. Завжди бути готовими до того, що все життя зміниться за один міг. Чи бажали ми цих змін? Ні. Чи ми зможемо звикнутись? Так, як і століттями до цього.

**Шевчик Олена Анатоліївна,**

**МТ-205 Ба**

*Бути українцем – це значить бути постійно   
в стані доказування свого права на існування.  
В. Винниченко*

Я українка! Належність до українського народу- це не лише про національність, відповідний запис у паспорті, типові риси характеру та зовнішності. Це щось глибше та важливіше. Від самого дитинства, разом із мовою та теплом материнських рук, ми вбираємо в себе найкращі риси українців, красу почуттів, дух народу. Попри нескінченні бої за свободу, постійний гніт чужоземних ідеологій, Україна зберегла свої звичаї, традиції та вольовий дух нащадків українських козаків. Дуже влучною є цитата Степана Бандери: «Самостійну державу може здобути собі український народ тільки власною боротьбою і трудом». І дійсно, саме зараз відбувається найважливіша битва останніх років- битва за незалежність нашої країни! Сьогодні питання української само-ідентичності стоїть як ніколи гостро. Україна з потужною силою об’єднується, демонструє міць, народний патріотизм, та бере сили звідти, звідки ніхто не очікував. Попри весь біль, тугу українців, кожен викладається на максимум, робить все від нього можливе заради якнайшвидшої перемоги. Тисячі, мільйони людей змушені покинути свої домівки, і найстрашніше- коли немає куди повертатися.

Та незважаючи на всі війни та страшні події, досі тут живуть веселі, добрі душею та щедрі люди з величезним фольклорним та історичним надбанням. Ця війна, відчайдушна боротьба та світовий смуток назавжди залишаться закарбованими на сторінках історії. Ми- сміливий та волелюбний народ, а отже обов’язково вистоїмо, переможемо, відбудуємо!

«І на оновленій землі  
Врага не буде, супостата,  
А буде син, і буде мати,  
І будуть люде на землі.»  
 (Т.Г. Шевченко)

**Шимко Владислав Віталійович,**

**МТ-303б**

Біль і гнів, слова, які викликають різні емоції в усьому світі, але одні й ті самі вдома…в Україні. Війна. Біль - тяжкий, потужний, нестерпний. Гнів -неосяжний, неминучий, нездоланний. Ці два слова стали притаманними та досить вживаними для всіх українців, слова, які несуть за собою тягар великої кількості жертв, історії, смутку. Хочеться не лише навести приклад особисто пережитого через так звану призму, а й голосно кричати.

Дзвінки зранку, валізи, смуток, страх ось, що чекало мене і Україну найближчі дні. В голові виникає стільки думок: «як жити далі, чи повернемось у дім, що робити»? Кожну хвилину ми не знали як вчинити, що саме зробити, але знали напевно – ми сильні! Ця війна вчить нас стояти пліч-о-пліч, згуртуватися. Біль і гнів не тільки руйнують нас, а й навпаки допомагають знайти своє справжнє «я». Сприйняття національної ідеї, бажання знати історію своєї країни, згуртованість усіх українців ось, що ми отримали. Ці чинники яскраво характеризують відчуття особистісного страху та болі всередині нас. Ми змогли пристосуватися до цього, прокидатися вночі під звуки сирен, з тривожністю в душі читати новини. Я сказав змогли пристосуватися, але ні в якому разі не жити так у майбутньому, у страху, паніці та гніві.

Україна ніколи не вела загарбницьку діяльність, але весь час мала оборонятися. Це знову напад? З ворогом двобій? Ми чуєм, нене! Ми йдемо на бій! — пише на початку війни П. Тичина ("Ми йдемо на бій")[1]. Ці рядки найбільш точно характеризують ранок кожного українця 24-го лютого, попри тяжкі думки в голові кожного з нас. Війна триває, Україна стоїть в двобої. Наша місія зараз допомагати один – одному, пробачати давні образи та найголовніше знаходити радість у дрібницях.

Кожен з нас хоче жити, насолоджуватись життям у мирній країні, кожен прагне реалізувати свої плани та мрії і це обов’язково здійсниться. Але потрібно не забувати, що все це не можливо без миру і не тільки у країні, а й у власній душі кожного з нас. Все буде…

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Війна – найбільше з лих.

<https://www.ukrlib.com.ua/sochm/printout.php?id=183>

***Яковенко Євгенія Сергіївна,***

***115Ба***

**Доню, вставай війна!**

Шоста ранку, 24 лютого 2022 року, Україна. Невелике містечко Житомирської області, дві малі сестри ще сплять, я ж намагаюся зловити останню годинку спокійного сну перед парами. Ледь помітний скрип дверей, швидкі кроки і мамині руки на плечах: «Доню, вставай війна!». Ще сонними ногами перебираю в залу, вмикаю телевізор, тяжке серцебиття, перші сльози і бажання почути, що це помилка, чи бридкий жарт провокаторів. Київ, друзі, вибухи. Швидко беру до рук телефон, друкую «ви як?». Хто би міг подумати, який сенс набудуть ці два слова за останні 2 місяці. Коротка відповідь «живі».

Від того дня усе як у пелені: кожна ніч зі смартфоном у руках, паніка, бажання сховатися, розпач і невідомість. Ірпінь, Буча, Харків, Маріуполь, Чернігів, Херсон, Київ, великі міста та маленькі села України. А в них люди: діти, дорослі, бабусі й дідусі, маленькі сім'ї та великі родини. Ще вчора сміх і радість, ще вчора яскраві барви кожного дня, ще вчора дитячий сміх, сьогодні ж — пекло.

Прірва. Прірва над безоднею. Світ втратив кольори, всі надії і мрії забулись, зір вже давно «сів», а нервова система вже навіть не кричить про допомогу. Підйом о сьомій, до ліжка о другій ночі. Новини, історії постраждалих, фото зруйнованих будівель і людських життів.

Березень. Відчуття провини, бажання допомогти і повне розуміння ситуації. Гуманітарна допомога, перерахування коштів, інформаційна війна, починаю фільтрувати інформацію і намагаюся жити в новому світі. Чи перестало боліти? Ні. Та чи легше комусь від моїх сліз і зневіри?

Квітень. Хочу жити, відчувати, любити, вірити і прокидатися щоранку. Хочу до наших гір, хочу до нашого моря, так хочу до Києва, хочу студентського життя. Чи багато я прошу?

Травень. Вдячна за те, що можу дихати, ходити, бачити, відчувати, гуляти вулицями міста і за те, що просто можу жити.

Чи змінилася ми? Дуже. Чи будемо ми такими як раніше? Точно ні. Чи погано це? Ні. Ми стали сильнішими, отже й сильнішою стала наша держава. Прийде час і Україна немов золотий фенікс відродиться з попелу. Слава Україні!

**Яковенко Валерія Віталіївна,**

**АЛ-217Б**

Непростий час проживає зараз український народ. Згадуються слова нашого величного гімну:

*«Душу й тіло ми положим за нашу свободу,*

І покажем, що ми, браття, козацького роду».

Справді, українці, та і громадяни деяких інших країн, готові мужньо боронити квітучу, світлу, наповнену щастям та любов’ю країну, тілом і душею готові полягти, аби на українській родючій землі панували мир та злагода.

Веселі та допитливі оченята діток тепер не бажають бачити літачки у блакитному небі, та і веселощів у їхніх очах не так багато. Малеча стрімко і неабияк подорослішала. Діти не повинні бачити війну, не повинні переживати стрес. Але, на жаль, уже побачили її в тому чи іншому вигляді. Як би ми не сподівались, що вони не розуміють причин та всіх жахливих наслідків, діти, мов губка, поглинають настрої, погляди та емоції дорослих, які закарбовуються у їх пам’яті назавжди.

Здається, що на війні немає часу на емоції. Звичайно, в деяких випадках це правда. Якщо людині доводиться віддавати всю свою енергію та увагу на захист родини та себе, її мозок та тіло зазвичай не дають їй повноцінно пережити всі емоції. Однак, коли людина в безпеці (або принаймні у відносній безпеці), корисно повернутися до своїх емоцій, відпустити свої переживання, не дати їм накопичитися в організмі. У цьому разі важливо робити щось корисне, адже війна призначає нам ролі та позиції, про які ми, можливо, ніколи й не могли подумати.

Життя після війни ‒ це наше майбутнє, майбутнє наших рідних та України. Майбутнє ‒ це те, за що борються українці й задля чого захищають та оберігають свою землю. Це потрібно пережити, але нізащо не забути. Довгі роки та численні покоління у нашій душі житиме біль за рідних, беззахисних жінок та ні в чому не винних діток, захисників, і всіх українців, які мріяли лише про спокій та мир.