Есе на тему «Війна за СВІЙ шлях»

Чи думала я колись, що буду падати на підлогу, чуючи пронизливий звук ракети, або ховатися в коридорі під час сильних обстрілів? Чи думала я, що з близькими мені людьми не буду бачитися більше шести місяців? Чи, можливо, я думала, що одного дня в слухавці почую заплаканий мамин голос і фразу: «Наш будинок… Ракета впала поряд… Дах зруйновано, немає жодного цілого вікна…»?

24 лютого стало переломним моментом у житті кожного українця. Кожен із нас відчув на собі агресивну, загарбницьку руку східного сусіда, а більшість побачила на власні очі небезпечність проживання поруч з країною-терористом.

Здавалося, що у 21 столітті війна в центрі Європи – це фантастика, про яку можна прочитати тільки в художніх творах або побачити в найстрашніших снах. Але виявилося, що ці події цілком реальні: існує країна, для якої в пріоритеті злочини, насилля, вбивства, загарбницька політика… російська федерація – це приклад країни-вбивці, яка заради своїх фанатичних ідей готова жорстоко йти напролом, залишаючи після себе тільки хаос, звірячі злочини та землю, вкриту кров’ю. Про злодіяння росіян не можна мовчати, потрібно кричати і наголошувати про це кожного дня, щоб люди з далекої Ямайки, Нової Зеландії чи Японії дізнавалися про їхні нелюдські вчинки!

Тисячі міст, сіл та селищ відчули на собі вплив «другої армії світу». Масові вбивства мирного населення, поховання яких знаходили після деокупації територій, катівні для цивільних та військових, розстріли, виснаження людей голодом, відсутність електроенергії, водо- та газопостачання, невпинні обстріли… Цей список злочинів росії, які вона здійснює на нашій території, можна продовжувати далі, і з кожним пунктом він стає страшнішим, жахливішим, безжаліснішим. Буча, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Ізюм, Бахмут та тисячі інших населених пунктів (про які ми ще можемо і не знати) потерпіли або потерпають зараз від звірячих вчинків ворога.

Для прикладу згадаю свій Оріхів – невеличке місто в Запорізькій області, яке з перших днів повномасштабного вторгнення потерпає від щоденних і цілодобових обстрілів. Кожного дня, вже протягом восьми місяців, російська армія наносить удари по об’єктам інфраструктури та житловим будинкам, знищує пам’ятки культури й природу міста. Іноді бомбардування можуть тривати більше дванадцяти годин, а кількість випущених снарядів може досягати пів тисячі. Кожного разу це закінчується десятками чи навіть сотнями зруйнованих та пошкоджених будівель, пожежами, пораненими і навіть, на жаль, загиблими. Але попри всі жорстокі випробування долі у місті залишається понад тисячу відважних жителів, які готові зробити все заради того, аби підтримувати вогник життя, допомагати іншим людям та покинутим тваринкам.

 Серед цих «сучасних героїв» - мої батьки. Моя мама – соціальний працівник: до війни вона опікувалася самотніми людьми похилого віку, допомагала їм по господарству, здійснювала закупівлю продуктів, підтримувала психологічно. Зараз же, крім основної роботи, вона займається евакуацією людей пенсійного віку до безпечних місць, доставляє свіжий хліб людям, які його потребують, а також гуманітарну допомогу, питну воду, речі першої необхідності. Тато піклується про покинутих тварин поблизу нашого дому. Кожного дня він годує бідних песиків і котиків, які вимушено були покинуті своїми господарями. Деякий час він навіть доглядав козу та її козенятко! Він приносить їм корм навіть під звуками обстрілів, бо впевнений, що тільки добро і співпереживання зможуть змінити наш світ на краще.

 Завдяки міцності і витривалості Оріхова, ворог не може просунутися вперед, окупувати всю область. У протистоянні з агресором місто отримує неймовірну кількість руйнувань. За останніми даними заступниці міського голови відомо, що місто через постійні обстріли російської армії знищене на 70%, а це близько 2 000 офіційно зареєстрованих руйнувань. Але попри все надія і віра оріхів’ян у спокійне, щасливе майбутнє не згасає.

Моя Батьківщина – сильна, її жителі – непереможні! Ми будемо незламно стояти ще стільки, скільки потрібно буде для деокупації всіх наших територій, здобуття нашої перемоги, утвердження нашої незалежності, сили духа, волі та правди. Нам потрібно стати настільки згуртованими, єдиними та міцними, щоб придушити бажання східного сусіда переступити кордон і прийти на нашу землю ще раз, щоб показати йому нашу незламність, силу духу та відвагу, яку він не побачить більше ніде у світі. Тільки своїми спільними зусиллями, допомогою і підтримкою країн-союзниць ми зможемо подолати ворога, ізолювати його від цивілізованого світу, захистити своє майбутнє від таких повторних нападів.

 Отож, українці, борімося за свою правду, свободу та незалежність, вірмо в якнайшвидшу перемогу та наближаймо її своїми діями та думками!