***Проект:***

*«Реалії внутрішньо переміщених осіб в Україні»*

***Оповідач:***

**Вероніка Рачок (В.Р)**

студентка факультету історії та права Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

*Інтерв’юер:* Валерія Саранча (В.С)

*Дата інтерв’ю:* 7 листопада 2020 року

*Місце інтерв’ю:* помешкання інтерв’ювера

*Присутні особи:* немає

*Мова інтерв’ю:* українська

*Тривалість: 40хв.32с.*

*Розшифрування інтерв’ю:* Валерія Саранча

Список умовних позначень, що використовувались при розшифруванні інтерв’ю:

\*слово\* – вимовлені тихше слова

сло- – обірване слово

... – обірване речення

...<>... – різкий перехід від теми до теми

**слово** – вимовлене голосніше слово

[слово] – респондент та інтерв’юер говорять одночасно

слово – наголошене інтонацією слово

<-> – пауза (нетривала)

<--> – пауза (тривала)

<---> – пауза (дуже тривала)

<жест> – невербальні явища (хтось з’явився, жести, емоції)

(?????) – незрозуміле слово

(???????????????????????????) – незрозуміле речення

?слово? – слово незрозумілого значення

(слово) – слово, яке напівпочуте-напіввідгадане

*В.С*: Доброго дня, я – студентка факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Я беру участь у записі усних свідчень у переселенців з Криму та Сходу України. Сьогодні, 7 листопада ми знаходимось у місті Львів й записуємо

інтерв’ю з Веронікою Рачок, студенткою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Розкажіть, **будь ласка**, кілька слів про себе, наприклад, прізвище, ім'я, по-батькові та про своє ставлення до подій у Криму і Сході України.

*В.Р:* (Доброго дня), мене звуть Рачок Вероніка Романівна, мені наразі є сімнадцять років, <-> я родом з Луганська. Щодо ставлення до подій у Криму та на Сході України, я думаю, що це величезний удар: і по людям, і по... Це дуже велика подія у історії і, нажаль, вона є негативною. Це такий досвід, який доведеться пережити не тільки державі, а й \*людям\*.

*В.С:* Дякую! Отож, пригадайте, як ви прийняли рішення про переїзд, що ви тоді відчували, чи виправдалися ваші очікування?

*В.Р:* Рішення про переїзд прийняла не я, тому що<->ну, його прийняли мої батьки, моя мати. <->Відчувала, мабуть, в першу чергу подив, тому що я була ще тоді дитиною, пішла тільки у шостий клас, почала ходити.<->Подив, можливо. Як такого страху не було, ну, на начальному етапі.<-->Очікувань я ніяких не мала, лише, можливо, переймалася тим, як сприймуть мене, наприклад, майбутні однокласники.

*В.С:* Отож, ви згадали про те, що ви народилися у Луганську. Розкажіть, будь ласка, про ваші дитячі роки і як вони проходили.

*В.Р:* (Мабуть так, як) у всіх інших дітей. Було хороше, було і погане,<-> були друзі, загалом дуже добре. В мене з Луганськом пов’язано тільки...<-->Ну, принаймні тоді <посміх> гарні спогади є, я була як усі діти: **гуляла**, в нас був такий дружній колектив, і у дворі ми ми завжди щось придумували, і там <сміється> могли по всіх кінцях Луганська могли розкидатися, гуляли і по лісу, і по посадках, і ходили на водосховище, тобто цікаве дитинство.

*В.С:* Може ви можете згадати щось більш конкретне саме про ваше шкільне життя у Луганську?

*В.Р:* Я пам’ятаю, що були дуже хороші вчителі. Вони були не просто<-> як викладачами, вони були і друзями, тобто... Безпосередньо вони вплинули на мій подальший і світогляд, і сформували певні якості<посміхається> як у дитини. І однокласники, це були і друзі з мого двора, тобто... Ну, класно проходило все, багато цікавих подій в нас було: і екскурсії**,** і якісь вистави, і нас у творчому напрямку розвивали, тобто подобалося все.

*В.С:* А яким ви пригадуєте саме ваше життя безпосередньо в останні півроку перед переїздом? Чим ви займалися, які були у вас настрої чи мрії?

*В.Р*: (Хочу) знов нагадати, що я була тоді ще дитиною, <сміється> і моїм єдиним...моєю єдиною мрією було, щоб уроки закінчилися як можна швидше. Загалом ми тоді ще не надто розуміли, що саме відбувається, як воно вплине на наше майбутнє. Просто були як усі діти. <->Мріялатам, я не знаю, ну, можливо, щоб подорожувати тоді мріяла. А так, я своє майбутнє ще не бачила. Не далі завтрашнього дня, мабуть.

*В.С:* Тобто, можливо, ви планували потім уже у навчанні переїхати кудись, чи може у більш дорослому віці, або ви хотіли залишитися назавжди у Луганську?

*В.Р:* (Я пам'ятаю), <посміх> що дуже цікавилася палеонтологією, <сміється> а саме мені подобалося щось читати про динозаврів, про їхні кістки, як їх досліджують, як воно все відбувається. В мене було... <->Ну, пам'ятаю щось про одну велику енциклопедію. І от тоді я мріяла ...<>... Я ще тоді пам'ятала, що Україна \*там\* під час пори<посміх> динозаврів, скажімо так, була заглиблена під воду, тож я думала, що я \*там\* буду подорожувати десь Україною, вести роскопки і таке інше. Оце те що я \*так, чітко знаю\*.

*В.С:* Добре, а яким ви пригадуєте початок війни?

*В.Р:* (Згадати це як) цілісну картину досить важко. Пам'ятаю лише якісь такі обривочні моменти. Наприклад, те, що в нас була стрілянина, не можна було ходити кудись у посадку, на те ж водосховище. <-> Що треба було якось<->остерігатися якихось кутів у місті, тому що там ми знаходили якісь вибухівки, щось таке. По телевізору дуже часто бачили як їдуть танки. Це те, що запам'яталося, і як дорослі обговорюють те, що сталося. Ну і ще пам'ятаю, що в якійсь момент, коли ми чули стрілянину, нам казали з моїм другом дитинства лягати<посміх> на підлогу. \*От так от\*.

*В.С:* А як населення сприйняло прихід чужинців?

*В.Р:* Сприйняло прихід чужинців, ну, принаймні ті, хто голосував на референдумі, не як чужинців, а, можна сказати, як рідних. Я думаю, вони були у своїй країні більш чужинцями, аніж ті, хто прийшов.<-->Ну, .<->скажімо так: згадуючи черги, які стояли біля тих от палаток виборів, я думаю, що багато хто нсправді хотів тих подій, які сталися. Можливо, вони якось по-інакшому собі їх уявляли. Але, ну, дійсно були ті... Були і патріоти, дуже багато, які не хотіли всього. Але загалом, як ми бачимо, населення було<посміх> зовсім не проти.

*<->*Чи змінювалося ставлення до них уже у ході війни і як воно змінювалося?

*В.Р:* Я думаю, так. Тому що...Змінювалося,<->авжеж. Тому що, знову ж, багато хто очікував зовсім не того. Всі думали, ті, хто йшов<->віддавати свій голос, що сусідня держава нас до себе забере, надасть нам офіційний статус і таке інше. Але коли у людей почали зникати дачі, тобто їх побомбили, коли почалось якось це, <->можливо, впливати на<->сімейні відносини, сімейні стосунки, тобто люди сварилися через те, розходилися і таке інше, так насправді було. Звісно, всі почали потрохи розуміти, що щось воно не те, і картинка, коли їх обстрілюють, зовсім не схожа на таке щасливе життя у складі Росії.

*В.С:* Добре. Тепер я хотіла би трохи дізнатись про ваше нове місце проживання. Яке місто або село ви обрали та чому?

*В.Р:* (Саме це місто ми обрали, тому що мамина робота переїхала), так сказати, (до міста Сєвєродонецька. І мама теж вирішила це зробити. Вона просто була до прив'язана до роботи), я була прив'язана до мами. Саме тому вибір пал на Сєвєродонецьк, <->де ми і почали \*от\*<->жити.

*В.С:* А коли саме здійснився ваш переїзд?

*В.Р:* (Це...) <--->Це був початок шостого класу, (мені пам'ятається). Я (навчалася у рідній школі тільки декілька місяців спочатку. Потім ми вже переїхали. Тобто) десь у середені приблизно шостого класу.

*В.С:* Як ви уявляли Сєвєродонецьк до переїзду? Можливо, ви щось від нього очікували?

*В.Р:* (Ніяк я його не) уявляла, <-> очікувала... <-->(Взагалі) ми всі думали, що це затягнеться приблизно (на декілька місяців і потім ми повернемося) назад. (Ну ще) сподівалася, що мене добре (приймуть у школі), що я там знайду друзів. Ну, сприймалося так, все подавалось ніби це просто якийсь новий досвід, і не більше.

*В.С:* Добре, а яким було ваше перше враження від міста, куди ви переїхали?

*В.Р:* (Я добре пам'ятаю, що хотіла повернутися до Луганська, тому що я сумувала за ним), з того що це було моїм рідним містом, там залишились мої друзі, <->навіть, ну, рідні. Просто друзі залишилися, я прям не хотіла (розставатися з містом). Спочатку я ставилася до Сєвєродонецька негативно, прямо можна сказати ненавиділа, я... Там усе було таке незвичне, я була дитиною, і дитиною я була налякана. Мені було <-> усе чуже: чужі (вулиці), чужі люди, чуже (помешкання) <сміється>хто (воно таке, тий Сєвєродонецьк. Так, уже, можливо, у майбутньому ми там приживалися, з'являлося нове) коло спілкування, змінювалося ставлення (до міста). (Ну, все змінилося).

*В.С:* Чи взагалі ви першим часом відчували певні незручності під час спілкування з місцевими? Або вам це давалося легко?

*В.Р:* Спочатку було таке, тому що,<-->ну, може клас трошки не прийняв спочатку, ну як, це все-таки було дитяче там. Дражнили через прізвище, наприклад. Або просто якось ставилися чомусь трошки предвзято, але, на щастя, я на той момент зустріла свою найкращу подругу і донині рідну людину, яка мені дуже гарно допомогла асимілюватися, скажімо там якось у (?????), у те шкільне товариство, \*скажімо так\*. (???????????????????????????).

*В.С:* Отож, ви переїжджаєте до нового міста. Як ви шукали житло?

*В.Р:* Шукала (квартиру не я). Мене тоді відправили до бабусі. Я там жила, ну, у неї, дуже такий короткий проміжок часу. Мама знайшла якусь<->таку маленьку хатинку. Квартиру. І вже коли вона там більш-менш обжилася, ну там. Було де спати хоча б<сміється>на той час. Мене тоді теж туди забрали. От так от.

*В.С:* Чи змінювали ви місце проживання, як часто та чому?

*В.Р:* Да, і доволі часто,<сміється>ну, декілька квартир ми точно поміняли. Чому? Ну, тому що по-перше, завжди намагалися знайти варіант краще, варіант дешевше. Тобто де і умови були по житловій торшки краще, ніж вони були у декількох квартирах, \*ну просто жахливі\*. І ціни дуже піднялися з початком війни, і не було можливості, наприклад, сплачувати собі таке житло.

*В.С:* Опишіть ваше останнє помешкання, у якому ви жили.

*В.Р:* (Це була двухкімнатна квартира)(???????????????????????????), але, (?????) з цією квартирою, по-перше, ми там жили вже ну, живимо, як, скільки? \*Ну\* до того, як я переїхала навчатися. Десь років за два, за три, можливо. Тобто я вже й звикла до того житла. Я вже була там у більш такому, як це сказати,<-->у свідомому віці, я вже його обжила потроху, там були приємні події, багато переживань, емоцій. Ну, просто обжилася і загалом вона вже здавалася \*мабуть\* кращою, ніж інші, ну вона була отака от. Ну, дуже така, затишна квартира, яку я справді полюбила, от.

*В.С:* Яка у вас перша асоціація з'являється, коли ми говоримо про ваше житло?

*В.Р:* Я б сказала, що це<->такий дуже хиткий затишок. <посміх>Тому що...<зітхання>Ну, я не знаю як це пояснити. Просто<-->тимчасовий затишок і, слава Богу, що ми його там знайшли. <->Таке місце, де я пережила свої підліткові роки, <-->та й вже що стало майже рідним таким.

*В.С:* А як складалися у вас взаємини з сусідами?

*В.Р:* (???????????????????????????) квартирах, але пам'ятаю, що не дуже такі сусіди схвалювали мою ідею підкармлювати чорну кішку, тому що вважали... <сміється>Вона просто могла орати на вісь під'їзд і вони не дуже її любили. Потім уже пам'ятаю, що<->алкаші<сміється> на лавочці біля під'їзду мені могли відкрити двері, якщо я забувала свої ключі. Тобто, ну, це гарно. Гарні люди.<посміхається>

*В.С:* Добре, давайте повернемося у ваші шкільні роки. Як ви можете охарактеризувати ваші шкільні роки саме вже у Сєвєродонецьку?

*В.Р:* На початку це було складно. Складно побудувати<зітхання> якісь дружні стосунки, або просто нормальні з класом, з колективом. Потім, звісно, було легше, ми всі дорослішали. Вчителі були гарні. Я<сміється> деякі предмети любила, деякі ні, <сміється>але загалом учительський такий склад дуже-дуже непоганий. <-->Різне було. Просто<сміється>дуже гарні шкільні роки, такі, як у всіх дітей, мабуть. І добре, і хороше, і страшне, і веселе. <-> Подобалось.

*В.С:* (Чи не відчували) ви якесь предвзяте ставлення до себе через те, що ви тимчасово переміщена особа?

*В.Р:* Ні. Я не пам'ятаю. Такого досвіду я не маю. Були, можливо, якісь жарти, або, ну таке. Діти могли щось там ляпнути, але щоб чіткого... <сміється>Ніякого булінгу точно не було.

*В.С:* (Можливо, ви можете з призми цього охарактерезувати еволюцію ваших відносин з однолітками та вчителями?)

*В.Р:* Дорослішала я, дорослішали однолітки. Вчителі нас краще дізнавалися. <зітхання> **Та постійно як: з'явився якійсь авторітет**<сміється>, там. Ну, вчителі вже знали, що я була досить такою, розумною дитиною, мені вчитися подобалося, і деякі предмети подобалися більше, ніж інші. <->Все було добре. Я познаходила друзів, там вже після і з'єднання класу. <->Гарно було. Перші от, шостий-сьомий клас, навіть, може, початок восьмого мені, можливо, не дуже хотілося<сміється> якось так<->згадувати. Але потім було все \*так\* легко \*і\*... Подобалось.

*В.С:* Дуже дякую за відповідь. Отож, я гадаю, у такій ситуації всі ми очікуємо якоїсь реакції від держави, або підтримки. Отож, чи задоволені ви підтримкою з боку держави?

*В.Р:* Ну, (можу впевнено) казати, що підтримка була. Яка буває підтримка? Буває фінансова, буває моральна<сміється>. Але мені здавалося, здається, що вони<посміх> у цьому випадку дуже тісно пов'язані. По-перше, була гуманітарна допомога, це якісь фонди якіхось політиків, і, в принципі, було таке, що у школі, здається, від ком-, від компанії «Юнісеф», від організації цієї нам там давали деякі речі. Ну, там шкільне якесь... <->Шкільну канцелярію, пам'ятаю рюкзак, було таке. Щодо гуманітарки, ну, це було як просто великі такі ящики, у яких були зазвичай макарони, ну дуже прості такі продукти, можливо, навіть, не першої якості. Але, в принципі, допомога була. Ну, щодо фінансової, то я думаю, що вона була недостатня, та й взагалі, багато проектів, наприклад, там, щодо житлового забезпечення внутріньо переміщених осіб, там якісь житлові комплекси, якіхось там квартир, які нам обіцяли, якіхось пільг, щось там комунальних послуг та іншого такого я так і не побачила. Хоча розмови були, що там щось будується \*і таке\*. Я думаю, це була б дійсно <->справжня допомога. ?Хоч там є?, як не важко її було б реалізувати. Допомога була, але, мені здається, могла би бути і більша. Просто більша.

*В.С:* Ну, а взагалі, чи допомогло вам це покращити ваше життя та яким чином?

*В.Р:* Я думаю так<сміється>, гроші завжди якось покращують тобі життя. Допомогло. <->У чомусь було легше, тільки, ну, тільки в тому, що давали гроші. Щодо продуктів, ну, так, теж, може, таке було, але, мені здається, це була дуже хороша допомога малозабезпеченим сім'ям, які прям були<->за-<->\*як це сказати\*, за рисою бідності. ?Ну, так, можна?

*В.С:* Добре. Та чи знайомі ви з іншими переселенцями, можливо, ви спілкуєтеся, і, якщо так, то у який спосіб?

*В.Р:* Знайома<зітхання>. Зокрема, коли поєднали наші класи, це вже було, здається, так десь дев'ятий клас, знайшлися... <-->Знайшлися друзі і знайомі переселенці. Ну, в який спосіб? Так, як і з усіма іншими. Ну, ми навіть не на почві цього зійшлися. Просто вже потім такі: «О, і ти з Луганська? І я з Луганська», – або там десь. <->Спількуємося. <-->Ми не обговорюємо<->загалом події, які сталися, не часто обговорювали те, що відбувалося, тому що хто що бачив, наскільки важкі ці спогади для нього, це, мені здається, лишається завжди у тобі. Тож, <-> просто спількувалися.

*В.С:* А на які тоді теми ви частіше говорите на своїх зустрічах та чому саме про них?

*В.Р:* (?????) вони взагалі не відрізняються від спілкування, наприлад, з тими, хто аж ніяк з тими подіями не пов'язаний. Ну, тільки що якщо вже заходе про це мова, то це якось в<->, як це сказати, у форматі жартів. Не тому, що це смішно, тому що це важко. А над всім, якщо важко говорити, ми завжди сміємося. Тож, просто, ділимося іноді спогадами, якось обговорюємо і політичні якісь події, тому що, звичайно, це всім цікаво.І ставлення, можливо, трошки відрізняється. Але так, як і з іншими, загалом.

*В.С:* Чи створюють переселенці певні товариства, чи об'єднання переселенців, якщо так, то як саме і де?

*В.Р:* Я<сміється>не знаю жодного якогось кружка, де б усі сідали у коло і розповідали про свої травми переселенців. Але, скоріше створюють для переселенців. Наприклад, <--> я от, на мене дуже вплинула у гарному сенсі організація, яка була створена, ну як, це була міжнародна підтримка, яка була створена Німеччиною. Точніше, вона нею фінансувалася. Це «ГенерадіяUA», і вона...По-моєму, вона створювалася як реабілітаційний центр. Потім уже вона перейшла в якусь організацію громадську, вже і, ну, не тільки там переселенці були. Але ця організація дала мені буквально, можна сказати, все. І підтримку, і суспільство, тобто, ну, допомогла у ньому якось асимілюватися, відкрити себе<-->, я к це сказати, зрозуміти, чого хочу у подальшому житті, і дала мені друзів та нові знайомства. Тож, оце дійсно така<сміється> програма, яка буквально міняє життя.

*В.С:* Чи могли би ви більш конкретно розповісти, чим ви займалися у «Генерації»?

*В.Р:* <зітхання>На по-, ну, я туди пішла, там було декілька гуртків. Був якійсь, там де вишивали, був...Та такі по-моєму най-, як сказати, найбільш крупні це медіашкола, тобто де ми вивчали ази журналістики, якщо можна так сказати. І друге це фотошкола, де діти займалися саме фотографією, при чому професійною. Вони там і їздили і за кордон, по-моєму щось таке було, і їздили по Україні, і в них були якісь виставки, проекти. Ми теж цим займалися, ми<->, от я побувала два рази у Києві, наприклад. Ми їздили там десь по області, були на радіо. Тобто я якмога більше розвивала себе у медіасфері, тому що в нас воно було направлено як, ну, як журналістика, \*оце\*.

*В.С:* Та чи отримували ви допомогу від друзів або знайомих, які теж були переселенцями, та якщо так, яку саме?

*В.Р:* Мабуть, <сміється> єдине...Взагалі ні, ну як. Просто не так багато...Ми ж не переїхали, не знаю, там цілим Луганськом у якійсь один будинок. Просто спількувалися теж с переселенцями. Вони дали те, що взагалі може найкраще дати людина – це дружбу. І оце саме більш за все допомогає. Я...Щодо іншого, я не знаю. Ніякого обміну допомогою я не пригадую.

*В.С:* Добре. Військові дії це така ситуація, яка, як-не-як, але все одно будує у людині якусь свою громадянську позицію. Тож, я хотіла би трохи дізнатися від вас. Як ви гадаєте, за що воюють хлопці на сході України?

*В.Р:* Я думаю як: є ті, хто йшли, принаймні якщо говорити про початок війни, багато, більшість йшла за ідею. Тобто, всі думали, що це швидко закінчиться, дійсно хотіли допомогти захистити суверенність держави, її незалежність. Ну, й були ті, хто йшли просто заради якіхось соціа-, щоб отримати у кінці якісь соціальні пільги. Навіть просто постояти на блокпосту і вже там вважати себе героєм АТО. Йшли ті, хто хотіли ще отримати гроші. Я не кажу, що отримувати гроші за військову службу це погано, і служба за контрактом це не є як, там, нещірий захист країни, ні. Поки я думаю, що люди, які йдуть на війну, і <зітхання>, як це сказати, гуюлять не тільки своє життя іноді покладають, але і свою психіку, бо ніхто звідти не повертається таким, яким він був на початку. Вони мають отримувати за це і допомогу від держави, і гроші, і є такий<->пакет соціального захисту міцний. Але коли людиною керують тільки гроші, хтось там за них воював, це <->це відразу видно і це сказується. Такі люди ідуть просто аби щось отримати. Це не є захист країни, мені здається.

*В.С:* Тобто ви могли би сказати, що люди, які йдуть тільки заради грошей – зраджують свою країну?

*В.Р:* Я думаю, що ті, хто йдуть саме через гроші, не для того, щоб захистити, допомогти і таке інше, вони, у першу чергу, зраджують себе. Отримувати гроші потрібно за те, що вони воюють, це має бути само собою. Всі мають отримувати. **Не те, що я іду за гроші, а я іду**, і я у будь-якому випадку отримаю гроші. Але коли твоєю єдиною мотивацією є гроші, а ти там, наприклад, взагалі<посміх>підтримуєш іншу країну або щось таке, то це, я вважаю, це зрада. Тому що такі люди, вони ж там не займаються захистом, вони...<посміх><-->Ну я, чесно навіть кажучі, і не знаю, що вони там роблять. \*Якщо ідуть саме за гроші\*.

*В.С:* Ще хочу поставити таке питання. Коли ми говоримо про війну, зазвичай ми обговорюємо чоловіків. Тобто, навіть у питанні про те, з якою метою хлопці на Донбасі воюють. Отож, як би ви могли охарактеризувати гендерне питання війни саме зараз у нас на Сході?

*В.Р:* (Я не дуже підтримую те), що кажуть: «У війни не жіноче обличчя». Є такий вислів. Насправді, на війні дуже велику роль грають саме жінки. Тому що скільки я читала книжок сучасників, саме от про цю війну, <->і скільки я сама бачила і на блокпостах і не тільки, <зітхання>просто, скажімо так, у машинах<посміх>, які везли людей туди воювати, було чимало жінок. Казати, що там тільки хлопці? Ні. Це, я вважаю, просто не коректно,\*на мій погляд\*. Там багато жінок. Можливо, вони не завжди отримують роль саме от<-> у якісь там<->, як якщо, наприклад, йти просто у наступ, щось таке. Дійсно, частіше їх, можна сказати, як би це не звучало, залишають або вони вже там прикривають тил, або вже якось разгортають своб діяльність десь на польовій кухні, або вже працюють саме з обладненням. Там, наприклад, автомеханіками і таке інше. Але насправді жінки теж проявляють ну просто дивовижне: і сміливість, і вони, ну, всі люди різні, але не, як сказати, не трусять просто не гірше чоловіків. Вони<->, ці жінки, я вважаю, герої. Тому, що я бачила і приклади зі знайомих, там є у моїй сім’ї, ті, хто пішов туди воювати. Це сказується на них так само, як і на чоловіках. Вони роблять величезний вклад і це справді, такі жінки надихають. Вони показують приклад, доводять мужність в принципі жіночого роду, і, я вважаю, роблять дуже великий, вагомий вклад, внесок у<-->у підтримку та захист нашої держави.

*В.С:* Дуже вам дякую за цю відповідь. І тепер через призму вже вашого більш дорослого судження хотіла би спитати, як ви можете охарактеризувати події на Майдані.

*В.Р:* Я думаю, що Майдан це був як, принаймні спочатку, був як мирний фронт. Тобто війна почалася не на Донбасі, війна почалася у серці країни. Люди вийшли...Ну, ті, хто справді йшов патріотом, я зразу говорю лише про цих людей з великої літери. Вийшли за свободу, вийшли за не то що ідею, а за конкретні дії, <->вийшли за своє майбутнє. Просто бо хто, як не вони? Це було криваво, це було жорстоко, на це було страшно дивитися по телевізору. І зараз, коли все більше знаходять відеозаписів, чогось такого, якихось там доказів, це, ну, справді, це дуже важко дивитися. Тому оце можна характеризувати як дуже важливий, <->величезний крок, величезний поштовх, показник патріотизму та, \*як сказати\*, <->вияв демократизму у нашій державі. Те, що люди не бояться, і наскільки справді от усі, хто стояв на майдані, наскільки от великий відсоток населення, якому не байдуже майбутнє країни. Але це також показник<->нашої, нажаль<->, прогнившої системи та такого байдужого ставлення до народу.

 *В.С:* Отож зараз ви трохи почали розповідати саме про реакцію влади. Як ви можете зі своєї точки зору її охарактеризувати за ті часи?

*В.Р:* На мій погляд, влада отримала те, на що вона заслуговувала. Тому що не можно було йти... Взагалі, Майдану не повинно було бути, тому що не повинно було бути подій, які йому, як це сказати, які сприяли його появі. Влада мала бути заодно зі своїм народом. Не йти на нього якимись тими угрупуваннями, ну, які там били людей і все інше. Не йти в опозицію, а діяти заодно. Вони мали прислухатися до людей. Просто якби<посміх>вони були справжніми патріотами, ті, хто сидів, такого би не було. Вони<->, всі, хто був на майдані, вони вийшли через конкретну подію. Там було безліч<->адекватних вимог, вони вийшли просто за Україну, за свою державу. І те, як повела себе влада, це дуже, мені здається<посміх>, хороший<->такий<->приклад, я б сказала точніше чіткийБ викривальний приклад того, як до народу ставляться у державі. Тому, що йти агресією на людей, які вийшли, власне, і за вас, і за просто свою Україну, це<->було... <->Просто влада показала вже який, не перший раз, як вона на все це ставиться. <->Реакція мала бути зовсім іншою.

*В.С:* Добре, дякую. Тепер я хотіла би повернутися до вашого навчання вже у наші часи, і ми згадували про те, що ви навчаєтеся в університеті. Який вищий навчальний заклад ви обрали для навчання, чому ви обрали для вступу саме цей вищий навчальний заклад? Як це все відбувалося?

*В.Р:* По-перше, я не хотіла залишатися у своєму місті, тому що, ну, не тому, що воно погане, а тому, що я не бачу так якихось перспектив та можливостей для розвитку. Ну, загалом це невелике місто, і мені здавалося, що треба шукати чогось більшого. По-друге, я є патріоткою своєї держави, це теж вплинуло на вибір, тому що я хотіла надалі бути і ближче до західної України, і ближче до Європи, і якось<-> знаходити собі<->фундамент для побудови подальшого життя<->не на Донбасі. Тому, що поки там не буде чітких українських настроїв, мені здається, <->розвиток там буде трошки<-> повільніший.Обрала я його тому, що, ну, через і<-->сімейну ситуацію, тому, що недалеко від того міста, від Кам'янцю-Подільського, живе мій батько, і він може мені, ну, допомогати. Тобто сама я на чужині, скажімо так, не буду. \*А це поки що є саме чужина\*. <->Заклад сподобався і за рейтингами, і місто сподобалося, і<-> відгуки на історичний факультет цього університету були хороші. Тобто просто за показниками та, звісно, враховуючи власні можливості та власні бали ЗНО<->прохідні.

*В.С:* Ви згадали про те, що ви навчаєтеся на історичному факультеті. Чи був ваш вибір спеціальності самостійним, чи, може, хтось впливав на це?

*В.Р:* Якщо хто і впливав на це, то<посміх>це вчителі ще з Луганська, тому що саме та перша вчителька з історії привила мені любов до цього предмету. Як впливали, ну, батьки просто підтримували, і мою любов до історії підтримували, бажання вступити на історичний факультет. Загалом у мене спеціальність історія і правознавство, тобто... <-->На мене не давили, це як,\*ну\*, добровільне рішення. Просто була підтримка, що так, йти треба саме туди.

*В.С:* Чи важко було вступити на навчання до цього вищого навчального закладу?

*В.Р:* В мене були хороші бали ЗНО і вони, головне, <посміх>підходили до цього університету, тож ні, вступити було не важко. Єдине, що я дуже хвилювалася, тому що документи я подавала дистанційно, тобто поштою, тому що<-> далеко<-> їхати не мала можливості, особисто приїхати і їх подати. Нервувалася дуже, (???????????????????????????). Загалом звичайні такі переживання втупника. Але щоб так важко...**Не було**. Так як є.

*В.С:* Добре. Якою є атмосфера у групі та на факультеті у цілому?

*В.Р:* Нажаль, через ситуацію з коронавірусом та дистанційним навчанням ми не встигли, як, відчути оцей сам студентський навчальний процес. Ми ходили там буквально декілька днів прям от на повні пари, потім перейшли на полудістанційне, полуочну освіту. Але загалом група у нас чудова. Друзів я собі знайшла швидко і, в принципі, весь потік такі всі замотивовані, <посміхається> веселі люди. Мені подобається атмосфера і вчителі, викладачі досить<->вони кваліфіковані, професійні, і викладають принаймні цікаво. Єдине що шкода, не вдалося повчитися очно і все якось... <->Ну, ти нібито на самоосвіті, сидиш просто на саморозвитку. Але так, <->сподобалося.

*В.С:* Чи якось впливає на ваші відносини з колективом те, що ви з Луганська?

*В.Р:* Це питання, воно постало ще коли я була у Сєвєродонецьку, не поїхала. Але я вже тоді почала спілкуватися з дівчинкою з групи і вона мені сказала, що тут ставляться до нас ну дуже добре, дуже відкрито. І ні, це ніяк не вплинуло з негативного боку. Ну, не всі знають, наприклад, бо<посміх> я не всім розповідаю. По-друге, ті, хто знають, вони ставляться максимально просто спокійно, так, як і до будь-якої людини. Тим паче, що я довгий час, майже с початку війни, проживала на території підконтрольній Україні, а не там. Тобто, у нас не має різного якогось там світогляду або щось такого. Ні, гарне ставлення, відносення. Щодо викладачів, так<->, ну тут взагалі якось на це навіть не акцентувалася увага, просто вч- знають, знають, що я звідти. Але, ну, виникали деякі там питання, просто<->цікавлення.Але ніякого предвзятого відношення, ні, такого немає точно.

*В.С:* А якою мовою ви спілкуєтеся зі своїми викладачами та однокурсниками, та чому?

*В.Р:* Як тільки я<сміється> поїхала від Києва до Кам'янця-Подільського с пересадкою, вже я розуміла, що я буду розмовляти тільки українською мовою. Отож, звісно, нею. Тут взагалі, розумаєте, це прям от як глибокий захід України. Не просто там десь, наприклад, Київ, або той же, наприклад, Львів, де п'ятдесят на п'ятдесят,ну або по-різному, але все ж таки російську мову можна почути. Ні, там багато...Там усі викладачі, це само собою, всі конспекти, документація і таке інше це на українській мові. І не всі діти навіть розуміють російську. <посміх> Розуміють, але читати на ній деякі не можуть, їм важко<->. Оце от прям дуже видно <сміється>. Тож на українській мові, звісно спілкуюся. Мені це не дається важко, я вже звикла \*до цього\*. Нормально.

*В.С:* Добре, дуже дякую вам за ваші відповіді. Гадаю, на цьому ми можемо завершувати наше інтерв'ю. До побачення!