**Яремчук Ірина.**

**Есе на тему:**

**«Моє життя після перемоги України»**

 **ВСТУП**

24 лютого. Дата, яку з жахом згадують українці. Дата, що перевернула життя кожного громадянина України цілком і повністю. День, який дав зрозуміти, що війна – це не тільки у книжках з історії чи у розмовах наших бабусь та дідусів. Це наше теперішнє життя, від якого йдуть мурашки по тілу. З того моменту у багатьох почалася нова реальність, сповнена високої тривожності, болю та страху.

Варто сказати, що повномасштабне вторгнення триває з кінця зими, але війна росії проти України тягнеться ще від початку створення московського князівства; росія – ворог, який всмоктався, як п’явка. Який не дає жити ні теперішнім, ні минулим поколінням. Ще у ХІХ столітті Шевченко казав: «Борітеся – поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая!» [1]. Викорінення усього російського повільно, але ефективно дає помітні результати. Усе більше українців починають говорити українською, відмовляються від російських продуктів, культурного простору, який нас поєднував не одне десятиліття; обірвали зв’язок зі знайомими, що живуть у росії.

Слід також додати, що велика кількість населення України до повномасштабної війни підтримувала росію. Це підтверджено соціологічним опитуванням, яке провів Київський міжнародний інститут соціології. Нині 92 % населення негативно ставляться до країни-агресора, а 2 % – позитивно. До цих 2 % входять 500 тисяч респондентів, що є величезною цифрою. До 24 лютого кількість українців, які підтримували росію, становила 34 % [5].

Більше 100 днів Україна веде важку боротьбу за нашу територію, свободу, культуру, мову, за вільне небо, за усіх українців. Також наша країна є своєрідною стіною, що захищає Європу. Кожен з нас воює на своєму фронті, що допомагає ще на крок наблизитися до спільної перемоги.

На початку війни спостерігалася тенденція прочитання новин кожної секунди, що є властивим для психіки у стані стресу. Люди підписувалися на усі можливі новинні канали у Телеграмі чи Інтернеті. Ми боялися виїжджати у більш безпечне місце, закордон через страх «чому я маю бути у безпеці, якщо велика кількість людей гине чи знаходиться у важчих умовах?».

Перший місяць усі були морально втомлені, як і зараз, утім мужньо боролися та боряться. Нині моральний стан покращився. Українці повертаються у свої домівки, намагаються жити далі та будувати майбутнє попри те, що війна триває. У той же час спостерігається забування про війну під виправданням: «Хочеться заснути й прокинутися у день перемоги». Так нічого не працює. Варто проживати це. Перебувати в умовах війни – означає продовжувати радіти, сміятися, зустрічатися з друзями, пити улюблену каву, святкувати день народження, але паралельно передавати гроші на ЗСУ, працювати в інформаційному полі, займатися волонтерською діяльністю, брати участь у мітингах закордоном, читати інформацію про стан на фронті. Ті, хто зараз воюють, не мають сили на розбудову країни, але є сила у тих, хто у відносно безпечних місцях. Після закінчення війни ЗСУ будуть відпочивати та відновлюватися, а українці, які мають сили, будуть розбудовувати нашу країну. Ми чули мільйони історій від людей, як вони дізналися про початок війни. Настане день, коли усі розмови будуть про те, як люди довідалися про її закінчення.

**ОСНОВНИЙ ВИКЛАД ЗМІСТУ**

Найперший і найголовніший фактор після війни – це відбудова. Величезна кількість населених пунктів України розтрощені, а деякі з них зрівнялися із землею. Проїжджаючи Києвом, можна з жахом спостерігати дірку в багатоповерхівці, в яку влучила ракета. Тому ми, українці, будемо згуртовуватися та докладати усіх зусиль, щоб відбудувати кожен сантиметр зруйнованої домівки, населеного пункту. Нині існує волонтерська ініціатива «Сміливі відновлюють Україну». Вони займаються відновленням зруйнованих місць Київщини. На мою думку, після війни така ініціатива буде ще більш поширена та більше людей долучиться до неї [4]. Також ситуація змінюватиметься в позитивний бік через те, що іноземні спонсори, бізнесмени матимуть бажання вкладати гроші у розбудову нашої держави. Проте не варто забувати досвід двох революцій у 2004 та 2013 роках, коли спочатку відбувався активний розвиток економіки, розбудови країни, але після року інтенсивних зусиль реформ стало набагато менше, політичних сварок все більше, влада менше прислухалася до думки громадян [2].

Під час війни я, як і кожен українець, намагаюся продовжувати жити далі. Я дозволяю собі посміхатися, відкриватися світові, помічати красу у дрібницях, ще більше цінувати життя. Але війна не забувається. Кожен приліт ракети, кожна негативна новина про зруйновані міста й домівки дають про себе знати та показують нам, що війна триває. Надсилаючи гроші на ЗСУ, займаючись волонтерською діяльністю, поширюючи українське, доносячи важливу інформацію про війну, викорінюючи суржик, я прискорюю закінчення війни. Після нашої спільної перемоги обов’язково зустрінуся із друзями, які тепер далеко закордоном. Зараз я розумію і ще більше ціную моменти, проведені разом із близькими, що знаходяться у моєму місті або поряд. Маючи таку можливість, намагаюся не відкладати життя на «потім». Кожного дня гинуть люди, горять чиїсь будинки, ламаються мрії. Тому якщо є шанс під час війни зустрітися з друзями та рідними, треба обов’язково ним користатися. Мені здається, ще однією післявоєнною тенденцією стане будівництво у своїх будинках надійних підвалів та укриттів.

Перед війною я багато подорожувала Україною і світом. Була у багатьох куточках Правобережної України, але жалію, що не відвідала інших місць, де зараз ведуться бойові дії, де зруйновані міста, де окуповані території. Україна має мальовничу природу, багату культуру, яку я хочу відкрити для себе після закінчення війни. Тому перше моє завдання після перемоги – відвідати якомога більше неймовірних місць України. Сподіваюся, згодом зростатиме тенденція до відвідування музеїв, театрів, мистецьких виставок, які несуть українську культуру.

Нині я перебуваю в Україні, у своєму рідному місті, тому насолоджуюся і буду насолоджуватися тими місцями, які маю можливість відвідати. Раніше багато хто недооцінював відпочинок у Затоці чи Бердянську. Після війни це будуть найпопулярніші курорти. Я також маю кілька ідей щодо поїздок закордон.

На мою думку, зараз як ніколи потрібно поширювати усе українське. Слід робити все можливе, аби нас почули і дізналися, що Україна – це країна з багатою природою, культурою, найкрасивішою мовою та найпрекраснішими людьми. Війна може затягнутися на роки, тому так важливо робити усе, що ми можемо. До прикладу можна взяти Ізраїль. У них постійно точиться війна, тому люди живуть як в останній день. Важливо продовжувати жити, але не забувати про війну.

Щоб більше дізнатися, що планують робити українці після завершення війни, можна звернутися до дослідження соціологічної групи «Рейтинг», яке було опубліковане 23 березня 2022 року. Позитивний факт полягає у тому, що 95 % українців планує залишатися в Україні й нікуди не буде переїжджати. Також 55 % хочуть більше подорожувати країною. Тих, хто хоче отримати додаткову освіту, – 49 %; 38 % мають бажання працювати на іншій роботі, а 25 % хочуть після війни мати домашнього улюбленця [3].

**ВИСНОВОК**

 Війна триває і буде тривати ще невідомо скільки. Головне – вірити, що скоро усе закінчиться. Правда на нашому боці і світ також. Потрібно і далі мріяти про відпочинок у Херсоні чи Одесі. Тільки віра у світле майбутнє рухає нас вперед. Головне – сили та терпіння. Ми відбудуємо усе зруйноване. На жаль, потрібно більше часу для розбудови, але це буде. Ми боремося за наших предків, за наше теперішнє, за майбутнє наших дітей та українців, за весь світ. Слід і далі будувати плани, як би не було тяжко фізично та морально. Все буде Україна!

**Використані джерела**

1. Вірш Шевченка «Кавказ». Борітеся поборете. Сватове – суспільно-інформаційний портал міста. URL: http://svatovo.ws/shevchenko\_verses\_caucasus.html (дата звернення: 23.06.2022).
2. Любка А. Після війни: в України буде рік для потужного ривка вперед. Радіо Свобода. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/viyna-peremoha-vidbudova-koruptsiya/31797722.html (дата звернення: 23.06.2022).
3. Українська правда\_Життя. 95 % громадян не збираються переїжджати з України після завершення війни. Українська правда\_Життя. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2022/03/23/247946/ (дата звернення: 26.06.2022).
4. @brave.to.restore. [Привіт!☺️ Ми – волонтерська ініціатива «Сміливі відновлювати Україну», створена ГО «Урбанрада» разом з БФ «ЯнголиЮА». Основна мета проєкту – відновлення міст та]. Instagram. URL: https://www.instagram.com/p/CfL1NiMIo9N/ (дата звернення: 24.06.2022).
5. Slovo i Dilo. Як українці ставляться до росії – результати опитування. Слово і Діло. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/05/26/novyna/suspilstvo/yak-ukrayinczi-stavlyatsya-rosiyi-rezultaty-opytuvannya (дата звернення: 23.06.2022).