**Війна за Свій шлях**

 У війні не буває тих, хто виграв – тільки ті, хто програв.

Артур Невілл Чемберлен

 Що саме ми можемо назвати війною? На сьогоднішній день це питання є одним з найактуальніших. Зрозуміло, що відповіддю є жорстокість, насилля, біль, руйнування, тисячі скривджених доль, смерть. Геракліт стверджував, що «війна є батьком всього». Я можу погодитися з автором тільки тоді , якщо під «всім» мається на увазі страждання та жах. Особисто у мене війна не може асоціюватися з чимось іншим, бо, на жаль, мені, як і всім українцям, довелося побачити її на власні очі.

 Якщо війна приносить стільки лиха, то чому ж люди все ще використовують такий спосіб розв'язання проблем? Насправді, це не те питання, на яке відповідь відразу ж приходить у голову. Роздумуючи над поставленим запитанням, я можу прийти до висновку про негуманність нашого суспільства. Це можна підтвердити тим, що країни-агресори готові задля розширення території йти на криваві злочини, що спрямовані в першу чергу проти мирного населення.

 Сьогодні війна не йде за визначеними законами її проведення. Те, що відбувається зараз, - небачена жорстокість, від усвідомлення якої кров холоне в жилах. Я гадаю, що немає нічого більш страшного, ніж війна. Війна - це завжди смерть та біль. Те, що відбувається зараз - найжорстокіша і найлютіша війна в історії людства.

 Очевидці Другої світової з жахом говорять, що навіть в ті роки не було стільки жаху та жорстокості.

Одним з прикладів катування українського народу є багатостраждальний Маріуполь, жорстоко знищений росіянами , де люди помирали від нестачі їжі та води через блокаду міста. Не можна не згадати Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Ізюма , мого рідного Оріхова та ще десятків міст-героїв, які знищували та знищують російські солдати.

 Як видно , одна людина може вплинути на всю країну, побудувати міцну пропаганду, якій вірять усі, налаштувати народ на те, що злочини та вбивства - це нормально. Вистачає однієї жорстокої, кровожерливої людини, щоб усе розпочати, а щоб завершити - десятки тисяч відчайдушних, які готові віддати життя за свободу та спокій.

 Напевно, повне усвідомлення всього жаху слова “війна” можливе лише тоді, коли ти сам з цим зустрінешся. Коли це відбувається десь далеко, ти не усвідомлюєш , що це таке, лише співчуваєш постраждалим від неї, а коли вона завітала в твій дім, ти можеш побачити, як вона виглядає і як говорить. Ти усвідомлюєш усе страхіття тоді, коли сидиш у підвалі, обіймаючи близьких, чуючи кожен “приліт”, і молишся, щоб наступний був не в твоє подвір’я. Коли ти, нашвидкуруч ,зібравши все найважливіше, полишаєш удома улюблених котиків та песиків з одним бажанням- залишитися живим і здоровим. Ти зіштовхуєшся з наслідками цієї кровожерливої, ненаситної війни тоді, коли вперше за пів року приїжджаєш в рідне місто, яке раніше зустрічало обіймами та сміхом, а тепер бачиш лише потрощені, вигорілі дотла вулиці, на яких життя зупинилося 24 лютого. Хотіла б я, щоб усе це було сюжетом фільму-бойовика, але це реальність. Я впевнена, що найбільше горе цієї війни - це смерть. Люди вмирають кожного дня. Кожного дня сім’ї втрачають синів, чоловіків та батьків. Кожного дня росіяни вбивають, катують і гвалтують мирних людей.

 Завершення війни - довга справа, і як би нам не хотілось, але за день це не вирішиться. Я гадаю, що нам всім слід набратися терпіння, наснаги та сил, бо ми мало що можемо змінити. Як би це не було важко, ми маємо продовжувати жити, йти вперед, відпочивати від новин та піклуватися про свій стан. Українці вже проявили себе як один незламний народ, що збирає сотні мільйонів грошей за декілька днів, робить те, що здавалося б нереальним.

 Отож, ми маємо і надалі допомагати один одному , стати опорою та об’єднатися задля того, щоб у майбутньому ми всі могли жити у вільній, незалежній та щасливій країні.

 Я вірю, що наш непереможний народ, в жилах якого тече кров козаків, вистоїть, витримає та знову відвоює своє право на свободу. Сила духу і міць наших співвітчизників - от що викликає в мене гордість та повагу. Воїни ЗСУ, які ризикують своїм життям, волонтери, які розвозять допомогу людям у гарячі точки, працівники, що підтримують економіку, та взагалі будь-який українець чи українка, що піклуються про долю своєї Батьківщини ,- герої.

 Не можу не сказати про вже полеглих військових і цивільних. Ми не маємо права забувати про їх жертву ні зараз, ні після закінчення війни, бо ці люди лишились найголовнішого, що мали, - життя.

 Зрештою , навіть після найтемнішої ночі сходить сонце. Тому я вірю, що в майбутньому ми відбудуємо нашу неньку-Україну і будемо жити в мирі та спокої. Завершити свою розповідь я хочу словами В.Липинського : “Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо,і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути”.