**Це залишиться в моїй пам’яті назавжди!**

 24 лютого 2022 року, ранок. 5 година – життя розділилося на “до” та “після”. Спочатку все йде так, як раніше - ранкова кава, сніданок, огляд новин, хіба що швидше б’ється серце, горло щось здавлює а на очах виступають сльози. Спочатку не усвідомлюєш, що в мою країну увірвалася “ руйнівна стихія” – війна. Війна, про яку ми знаємо з підручників історії, з переказів бабусь та дідусів, але це не сон, а страшна реальність.Заходиш у клас до малих дітей і починаєш не тему уроку. а чуєш тисячі запитань : “Що трапилося?” “ Це правда, почалася війна?” Я дивилася в налякані очі дітей, розгублені очі своїх колег, тоді ще ніхто не усвідомлював наскільки може бути сильною людська жорстокість, ненависть, лють.

 Але ми – українці! Сильна нація, гартована війнами, випробуваннями, нація, яка з перших днів показала всьому світу свою єдність, силу, свободу,непереможність. Ми сміливо прийняли випробування і будемо стояти до кінця. “Допоки серце б’ється, моя країна б’ється!”

 Але чи не занадто висока ціна за свободу та незалежність? Так. Принесена велика жертва – це тисячі зруйнованих людських доль, це свобода, шлях до якої прокладений кровавими кроками. Та ми вистоїмо, адже ми – українці! Ми дякуємо всьому світу за солідарність, підтримку, схиляємо голови перед матерями, які більше не побачать своїх синів, перед дітьми, які не обіймуть свого тата, перед сестрами, дружинами, які втратили частинку душі.

 А перемога все одно за нами, бо з нами правда та Бог. “Тому що я – Україна, я витримаю біль. Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи, очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, ми і є всі твої, ми - родина”.

 Пам’ятаємо, не забудемо, не пробачимо!

 Слава Україні!

 Слава народу України!

 Героям слава!