**«Для мене ж той край найкращий, де виросли крила мої»**

**Кожній людині найбільш усього милий свій рідний край. Лише на своїй батьківщині вона відчуває себе потрібною. Так вважає і Ліна Костенко, що найкращий для неї край, це той, де виросли її крила, тобто там, де вона зростала. Це домівка, місце, де народилися, провели найкращі дитячі роки.**

**Я люблю свою Україну і пишаюся, що тут народилася. Її мальовничі пейзажі заворожують. Вийдеш на вулицю, озирнешся, а там різнобарвні квіти, красиві високі гори, річка, що звивається голубою стрічкою, все рідне. Я з гордістю сприймаю українські звичаї, культуру і традиції. А яка милозвучна наша мова! Вона дивує і захоплює багатством словники, плинністю і безмежністю форм. Багато у нас народних пісень, в яких вкладено почуття, думки, хвилювання і надії кожного. Українці унікальні, талановиті і винахідливі. Мені приємно, що моя земля славиться на весь світ видатними поетами, спортсменами, архітекторами, художниками, музикантами. Я пишаюся великими патріотами, захисниками нашої землі.**

**На мою думку, лише на рідній землі почуваєшся вільно. Тут все тебе надихає, робить сильнішим. Батьківщина є безцінним скарбом, який потрібно оберігати і пишатися. Лише рідна земля дає кожному з нас усі можливості домогтися того, що бажаєш, дає впевненість у своєму житті. Україна – це той край, який подарував нам крила.**

**«Вдячність – найкраща квітка душі»**

**Що таке вдячність? Ще з дитинства батьки виховують у нас почуття вдячності. Наприклад, пригостили нас цукеркою – обов’язково потрібно сказати: «Дякую!» Мені здається, що вдячність є важливою людською чеснотою. Вона перетворює нас в хороших людей. На мій погляд, ця здатність людини змінює життя на краще.**

**Я вважаю, що вдячність це вміння оцінити зроблене нам добре діло. Вона підтримує в людях бажання робити добро іншим, служить поштовхом до подальших добрих вчинків. Проте, на мій погляд, домагатися від когось вдячності не потрібно. Вона має походити сама з доброго серця. Подяка це перша, непідробна реакція людини на добрі дії. Наприклад, якщо вдома вас чекає смачна вечеря, то подякуйте мамі. По-перше, їй буде дуже приємно, що ви оцінили ті старання. По-друге, це піднесе настрій вам обом. Бо вдячність – це любов до того, хто зробив нам добро.**

**Я думаю, що вдячність – синонім щастя. Подяка породжує радість і задоволення, передає від людини до людини заряд тепла. Коли людина відчуває вдячність, то вона не може бути злою. Я переконана, що обов’язково потрібно висловлювати вдячність, це робить світ добрішим, наповнює його світлом.**

**«Козаку – найперше воля, козаку – найперше честь»**

**Історія кожного народу має свої символи. Нашої – неможливо уявити без козаків. «Козак» - у перекладі «вільний чоловік» , «неустрашимий вояк». Козаки були вільні, відважні, готові завжди боронити свій рідний край від ворогів. Тому для них на першому місці були воля і честь. В пам’яті народу козак став символом України, її волі, краси, буйної степової вдачі.**

**А як виглядали козаки? Це були міцні, плечисті воїни, від літньої спеки і степового повітря смагляві. За звичаєм, голили собі бороди й голови, лишаючи лише довгі вуса й оселедець. Справжній козак дивився якось похмуро, спідлоба, а згодом лагіднішав, веселішав, очі світилися вогнем. Уся постать козака дихала мужністю. Одежа у них була однакова: жупан, чоботи-сап’янці, пояс і шапка кругла, шаровари, сорочка. За поясом носили пістолі і шаблю, а ще люльку. Найдорожчим для козака був його кінь – вірний товариш.**

**Козаки – це гордість нашої історії, адже вони охороняли кордони українських земель і ставали прикладом мужності, братської вірності та сили духу.**