*Дивна*

Для одних Україна є Пеклом, а для інших – Раєм. І чомусь саме відмінність у сприйнятті Батьківщині слугує причиною страшних побоїщ, сварок, кримінальних і судових справ… Ті не вміють розуміти, бачити, відчувати того, що несе у собі так званий "ворог" і продовжують ненавидіти, другі –  стають на сторону іншого, жертвують капелькою свого его, пробують зрозуміти чому так, а не інакше... І саме від останніх залежить майбутнє нашої країни, де слова "недруга" вже не вважаються дивними, а унікальними, своєрідними… Звичайно, можна звинувачувати інших у всіх проблем, жалітися, що тільки багаті не платять податки, увесь бюджет країни у руках безцеремонних бандитів та холоднокровних мерзотників, а можна спробувати щось змінити, почати з себе…

*- Якби хтось побачив, що ти тільки що робила, тебе б точно не зрозумів і прозвав дивною,* - репліка моєї подруги Тані під час нашої вчорашньоївечірньої прогулянки*.*

*- Знаю, і саме більшість, вважає мене такою абсолютно у всьому. Але мені якось все-одно. Мої батьки сплатили податки, розрахувалися з державою за наданий комфорт… Так чому я не можу бути щасливою, вільною, вдячною?..*

Ви, напевне, запитаєте, що такого я зробила? По суті, нічого.

Різко зупинившись посеред вулиці, підняла обгортку з шоколадного батончика, яку на тротуар, вийшовши з крамниці, байдуже кинула маленька дівчинка, і я той папірчик опустила в найближчу урну. Дріб’язок, але батьки мене виховали Людиною, а не якоюсь там "свинкою". Тут ніхто не думає про ближнього, не піклується й про себе.

Ми з Танею продовжували мовчки бродити вуличками. Я знову зупинилася. Мені просто захотілося послухати спів сутінкових пташок, гавкіт собак вдалині, шелест віт сосен, вимкнути в голові увесь інший шум цього невдячного світу; понюхати змішаний легкий запах диму і квітів; побачити містечко таким, яким створив його Бог… За кілька секунд я доторкнулася до шершавої кори найближчого дерева. Ніжно провела пучками пальців по ній, а потім зелених бруньках. Вам це все дивно, правда? Знаю, але це – частина мене, мій Рай на Землі, Рай без слів, Ідеал.

Вірю, що Україна починається з мене. Дуже часто я себе запитаю, що можу зробити і аналізую, що зробила для своєї Батьківщини, коли більшість жаліється на те, які погані урядовці у Верховній Раді, високі ціни, масове безробіття і найголовніше – "чому це ми маємо платити податки, а багаті – ні?!". Мені дуже шкода цих "рабів"… Вони не знають, що саме своїми наріканнями і неробством руйнують власну державу. Одного разу одна з моїх подруг сказала: "Світ ідеальний, не ідеальні – люди. Вони все завжди нищать". Саме ця фраза завжди спонукає мене любити усе, як воно є. Мене можуть ображати, знущатися, морально бити тощо. Я ніколи не відповідаю злом на зло, і тоді вже інші заступаються за мене. Це не є поразкою або слабкістю, це всього лиш "людей треба любити: ніхто не ідеальний" і "почати міняти світ з себе".

Я дивна? Можливо. Та ніхто не замінить мені щастя, даного Природою. Ніхто і ніколи. Ним можна лише поділитися з іншими, а для цього потрібно дбати про свою державу: усміхатися та допомагати оточуючим, викидати сміття в урну, піклуватися про тих, хто цього потребує, сплачувати податки і давати кілька гривень на благодійність, бути вірним патріотом своєї Батьківщини… Тому кожен з нас має зрозуміти, що він – українець, повинен зробити порядок у своїй голові і Україна починається з нього.