**Баран Юлія,**

**учениця 8 класу( ІІ вікова група)**

**ЗОШ І – ІІ ст. № 14**

**с.Вовчатичі**

**Номінація «Авторська проза»**

**Сімейна реліквія**

На лелечих крилах прилетіла в Україну весна. Принесла теплий вітерець, ніжний запах квітів, сонячне проміння, зеленими фарбами розмалювала травичку та віти дерев…Село ожило. Люди пораються біля своїх осель та на городах…

Бабуся і мама також господарюють на подвірꞌї. Дивлюся на них із захопленням. Які вони працьовиті та вправні! Від них я багато чого навчилась: пекти торти, варити борщ, вишивати, доглядати за квітами. Мама і мої чудові дві бабусі - для мене приклад для наслідування.

А ще я люблю вечорами слухати розповіді бабусі про її життя. Інколи до нас приходить прабабуся. Тоді у нашій хаті немов оживає історія. Ми переносимось у минуле. Одна історія , яку розповіла прабабуся , мені особливо запамꞌяталась.

У кімнаті на поличці у кутку стоїть старовинна ікона. Щовечора прабабуся запалює перед образом свічку і молиться.Часом я заходжу до неї, і ми молимось разом. Під час молитви я поглядаю на ікону, і мені здається , що Богородиця також дивиться на мене. Від того погляду на серці стає так тихо, мирно і затишно, неначе рідна ненька мене пригорнула. А прабабуся каже, що так і є, бо Матір Божа є матірꞌю для всіх нас.

* А звідки у нас ця ікона ? – запитала одного разу я у прабабусі.
* Цей образ моєї мами – твоєї прапрабабусі. Коли вона виходила заміж, цим образом її мама благословляла молоде подружжя на сімейне життя. Моя мама прожила довге життя. Усяке траплялося на життєвій дорозі. Адже то були тяжкі часи. Вона виховувала нас, вела господарство, худоби було досить. А ще працювала на полі. Як вона все встигала?! Казала мама, що їй допомагає Діва Марія, бо вона кожного вечора молиться і просить допомоги у Богородиці. Мені мама казала, що Матір Божа обовꞌязково вислухає прохання і передасть їх своєму синові Ісусові. Ішов час, ми підростали, батьки старіли. Я зустріла хлопця, з яким ми згодом одружились. Батьки благословляли нас образом, на якому зображена Матінка Божа та маленький Ісусик… З того часу це ікона – наша сімейна реліквія. Її передаємо від матері до доньки. Колись вона перейде до тебе.
* Чому ж ця ікона така важлива?- запитала я .
* Дитинко, ти бачиш на ній нашу Богородицю, яка присвятила своє життя єдиному синові Ісусові Христові. Її материнське серце перенесло багато горя! Кожна мама переживає за своїх дітей. Захворіє дитина, не прийде вчасно додому, обпечеться чи поріже пальчик – у мами серце розривається. А що перенесла Матір Божа , коли її сина катували та розпинали на хресті – важко навіть уявити. Тому Богородиця така добра, завжди вислуховує наші молитви і допомагає. Адже ми всі її діти.

Я уважно поглянула на ікону. На мене дивилась найпрекрасніша і найдобріша жінка. Вона тримала на руках маленького Ісусика. Від ікони ішло так багато ніжності і тепла, що мені раптом стало дуже затишно і спокійно. А прабабуся принесла сімейний альбом із фотографіями.

* Ось поглянь, дитинко, на цій фотографії твої мама з татом тримають цю ікону. Які вони щасливі! Я думаю, що вони щасливо проживуть своє життя і виховають вас добре, бо їм допомагатиме найкраща мама у світі – Матінка Божа.

Потім ми з прабабусею помолились. І я пішла спати. Вночі мені снились яскраві, різнокольорові сни. Я зрозуміла, що я дуже щаслива людина , в мене є батько і найкраща у світі мама, бабусі, прабабуся… А ще я тепер точно знаю, що у нашій сім’ї є захисниця – це Діва Марія, наша Небесна Матір.