**Кулик Поліна**

**учениця 6 класу**

**Комунального закладу «Великобалківська гімназія»**

**Кропивницької міської ради**

**учасниця літературно – мистецької акції**

***«Напиши*** ***есе про батька. Україну захищають справжні чоловіки!»***

«Випала, мій сину, тяжка тобі доля - у лиху годину захищати Батьківщину»,- такі слова промовляла моя бабуся, проводжаючи у 2015 році свого сина, а мого батька, Кулика Вадима Петровича, на фронт, на схід України, у лоно ворожих куль… Мені тоді було 5 років, я не розуміла, чому моя мама плакала щоночі після того, як вкладала мене спати, прочитавши казку (кімната її була через стінку, і мені було чути її стогін)… Тепер я знаю, як тяжко було відпускати тата на війну і моїй бабусі та дідусю, бо вони не знали, чи повернеться їх син живим. Це дуже страшно!

Тоді вся родина возз’єдналася, забулися всі чвари та непорозуміння, бо всі хвилювалися за долю України і за мого тата, усі переглядали сумні новини і співпереживали матерям, які втратили своїх синів – справжніх героїв України. Щонеділі бабуся зі мною ходила до церкви молитися, саме до української церкви, бо там звучала молитва за воїнів АТО, за мир і волю; я чула там молитву за Україну, ту, яку написав Олександр Кониський «Боже великий, єдиний, нам Україну храни…», яку ми зараз вивчаємо напам’ять на уроці української літератури. І я тепер розумію, чому ця молитва – це духовний гімн України.

Я малювала татусеві своїх улюблених казкових героїв та зображувала велике серце, щоб воно оберігало та зігрівало його на війні. Потім, коли він повернувся додому, говорив мені: «Твої, Поліночко, малюночки мене врятували від ворожих куль, вони були моїми оберегами».

Служив мій тато в Іловайську Луганської області, знає, як тяжко втрачати друзів на війні, як боляче дивитися на знищені домівки людей, на лихо та руїни… Але поряд були такі ж сміливі, мужні, безстрашні захисники – патріоти рідної України, які ні за що не віддали б російському ворогові можливість знищити Україну, які завжди підтримували один одного і готові були віддати своє життя за Батьківщину. І це додавало сил.

Я пишаюся своїм татом – щирим патріотом, захисником моєї Батьківщини, він для мене – справжній герой! Нехай швидше закінчується війна, і «зникнуть наші воріженьки, як роса на сонці, тоді запануєм і ми, браття, у своїй сторонці». Я вірю в перемогу! І нехай звучить по всьому світу: «Слава Україні! Навіки слава!»