Привіт мене звуть Маша мені 14 років, я живу в Україні в Донецькій області, через війну мені довелося проїхати понад 2000 км до Праги.

24 лютого в день коли почалася війна я як завжди прокинулася вранці, поснідала та нагодувала свого песика, мені зателефонувала подруга і ми домовились зустрітися, щоб йти разом до школи, а потім пролунало страшне сповіщення! Новини про війну мене дуже засмутили, бо моє життя було комфортним я з радістю прокидалась та проводила час у школі, спілкувалась з однокласниками та зустрічалась із своїми друзями.

Коли мої батьки сказали про евакуацію я навіть не думала, що ми будем їхати за кордон та мене змусять покинути свій дім, свого батька, своїх рідних, друзів та свою собаку! Якби я знала про це заздалегідь, я б на це не погодилась та залишилася б у своїй рідній країні та у своєму рідному місті, яке я дуже люблю.

Коли ми приїхали до Праги мені все сподобалося, ми знайшли прихисток та щиру допомогу від людей Євангельської церкви чеських братів, які не байдужі до нашого лиха.

Через глибоке особисте переживання ситуації я ходила допомагати українцям та українським дітям у різні проєкти для допомоги, вважала це достатньо значущим та відчувала власну корисність. Мене записали до школи, я не хвилювалася та навіть не думала, що у мене будуть якісь труднощі, бо я завжди знаходила нові знайомства та дуже чекала дня коли піду до школи.

Коли я прийшла до школи, чеські та українські однокласники мене ігнорували, що для мене було несподіванкою. У мене ніколи не було проблем зі спілкуванням, але вони не хотіли зі мною спілкуватися, а згодом і зовсім витіснили з колективу. Звичайно я хотіла, щоб все це закінчилося швидше та поїхати додому в рідну школу, але одного дня до моєї школи прилетіла ракета, а потім ще одна, яка її зруйнувала.

Я не знала, що буде далі, сподівалась, що зовсім скоро зустрінусь зі своїми рідними та друзями, навіть уявляла як ми будемо розважатися зі своїми друзями в нашому рідному містечку.

Минали дні, моя Україна охоплена війною, в моєму місті лунають вибухи, я зрозуміла, що нічого не змінюється!

Оскільки через війну я втратила друзів і не знайшла нових знайомств я втратила інтерес до життя, у мене не було апетиту і сил взагалі хоч щось робити, я і досі не можу вийти з цього стану, мені дуже складно перебувати у школі, я ніби то перегоріла, відчуваю порожнину всередині та величезну тугу за своїм рідним...

Моя мама, дивлячись на мій стан, запропонувала мені ходити до психолога, мені стало цікаво і я погодилась. Так я познайомилась із чудовою жінкою, яка теж є біженкою з України та живе у сусідньому місті. Відвідування психолога мені трошки допомогло, є деякі успіхи, у мене з'явився сенс рухатися далі.

Нещодавно ми з мамою їздили додому на 3 тижні, побачилися зі своїми рідними, друзями й це надало мені трохи сил. Я усвідомила що повернутися назад у минуле, у мою школу до своїх друзів та загалом у той час вже не зможу тому вирішила закінчити школу в Празі, а потім вступити до українського університету та жити в рідній країні.

Дуже добре розумію що відчуває людина, яка опинилася в чужій країні не маючи дому та навіть власних речей, де інша мова, інший уклад життя, інші традиції я бачила сльози радощів у людей через те, що вони чують рідну мову, коли допомагала як волонтер в організації «Iniciativa Glavak - OPU». Хочу сказати, що готова й надалі надавати допомогу людям, які опинилися в біді, бо не хочу стояти осторонь

Мені дуже складно кардинально змінити своє життя, але я дуже намагаюся та залишаюся сильною до кінця!