Моя війна-війна за мрію

Говорять, кожна людина від народження має свій життєвий шлях і лише особисто вирішує вести боротьбу за цей шлях чи зійти з наміченої дороги.

Я зрозуміла це з власного досвіду , хоча ще зовсім маленького . З шести років я обрала свій шлях, я збудувала мрію- бути видатною спортсменкою. У своїх мріях я брала спортивні висоти, ставала на п’єдестал, плакала під звуки нашого славня , а найголовніше-була гідною представницею України.

Щодня я йшла до запланованого , тренувалася, вдосконалювалася. Мій щоденний шлях до залу, у якому на мене чекала підтримка тренера та дружнє слово, став для мене життєво необхідним , наче ковток свіжого повітря зранку. Та справжня війна за свій путь розпочалася , коли сталася трагедія на моїй Батьківщині, саме тоді, коли у березні у кожен будиночок мого маленького містечка на березі Конки постукала війна, а земля здригнулася від навали вбивць та нелюдів. Перемоги й медалі і навіть кандидатство в майстри спорту з важкої атлетики враз стали для мене щемливим, і водночас прекрасним спогадом. Кожен день моє місто потерпало від обстрілів і руйнувань, а ранок розпочинався зі страшних вибухів з різних видів зброї. Евакуація для оріхів’ян стала єдиною панацеєю.

 І тут я змушена була розпочати свою боротьбу за власну дорогу в житті. Змінюючи місце проживання , а їх було три, я щоразу шукала новий зал, тренера, але ніколи я не припускала навіть думки, щоб зійти зі свого шляху, як тяжко б не було. Не зупинятися, не опустити рук -таким я бачу свій шлях, навіть в умовах сьогодення. І моя війна триває досі.

Та я знаю, що колись, через багато років, я обернуся подумки назад, погляну на свій шлях і зрозумію, що війна за своє була не даремною, а головне – я , як і тисячі звичайних людей, ведемо боротьбу на своєму , особливому фронті. Я впевнена , що всі ми обов’язково переможемо!