Лист Ноемі

**Молгачова Софія**, учениця 6 класу Základní škola Lednice, okres Břeclav.

 Привіт, Ноемі. Сьогодні вихідний, тож вирішила тобі написати цього листа. Дещо пригадалося з минулого. Та хочеться поділитися з тобою думками, сказати те, що давно мріяла проговорити.

 Залишився один місяць зими, і швидко надійде весна. Я дуже її чекаю. Я чекаю березень. Особливо 14 березня. У цей день мрію привітати з днем народження свою бабусю. Хочу обійняти її й поцілувати. Минулого року у мене відібрала цю можливість російські агресори. Саме тоді дізналася, що означає слово «агресор», і навіть відчула його вплив на собі.

 Уже в перший день війни мої батьки виїхали з міста, бо на його околицях лунали вибухи. На жаль, ми не знайшли безпечного прихистку. Нам доводилося по кілька разів на добу спускатися у сховище. Найважче було вночі: я так хотіла спати, а сирена кликала і кликала рятуватися. Два тижні батьки робили все, щоб хоч якось відволікати мене від звуків зброї і сигналів сирени.

 Тато увесь час наполягав на тому, щоб я й мама їхали за кордон. Взагалі, ще до початку вторгнення на українську землю російських окупантів, мої батьки планували виїзд на роботу до Чехії. Уявляєш, у страшний день 24 лютого 2022 року я мала фотографуватися для закордонного паспорту, який мені вже почали виготовляти, але не склалося. Трішки не встигли, бо у нас забрала цю можливість війна. Тепер тато мав відпустити в Європу тільки нас з мамою, яка ніяк на це не наважувалася. Я, звичайно, її розумію, адже поїхати в іншу країну - це не через дорогу перейти.

 Пам’ятаю той день, коли тітка Іра з моїми двоюрідними двійнятами Арішею та Кірюшею поїхали до Польщі. Тоді я засумувала ще більше, бо все більше почала боятися сирен та тієї страшної зброї, що літала вночі і вдень, а потім вибухала. Я навіть заплакала і вперше сказала батькам, що мені страшно і тяжко перебувати у холодному підвалі. Можливо, ти подумаєш, що я слабка. Можливо, але насправді я все частіше й частіше почала дізнаватися про те, що потяги один за одним везуть людей подалі від війни. Боялася того, що раптом таких потягів більше не буде.

 Одного ранку наша родина підхопилася й почала швидко збиратися. Все сталося несподівано. Було оголошено про черговий потяг для евакуації. Пам’ятаю вокзал, на якому багато-багато людей. Переважно були мами з дітками. Ніхто не усміхався. Дорога видалася важкою. Я майже не дивилася у вікно, за яким пробігали міста й села. За інших умов спостерігати було б цікаво. Тільки не цього разу. Стало страшно, коли під’їхали до міста Харкова, яке ворог постійно обстрілював. Я не уявляла, куди привезе нас цей рятівний потяг. Через дві доби нас гостинно зустріло Закарпаття.

 У Мукачево я міцно притисла свого татуся і ледь відпустила його. Далі розпочалося наше з мамою нове життя в новій для нас країні. Ми шукали порятунку в Чехії. Про цю країну ми знали тільки з розповідей тата, який тут певний час працював на заводі, але зараз його поруч не було. Ми не знали, чи впораємося без чоловічої підтримки.

 Ноемі, я добре пам'ятаю 14 березня 2022 року. Саме в цей день ми перетнули кордон і вийшли з потягу у місті Брно. Це був день народження моєї бабусі. Я хвилювалася з приводу того, що не можу її обійняти, привітати, а вона раділа, що ми з мамою в безпеці й говорила, що це для неї зараз найкращий подарунок на іменини.

 Моя подружко, країна, в якій ти живеш зустріла нас гостинно. Відчувалося, що нас тут чекали. Про нас дбали кожен день. Нам надали затишне житло з усіма умовами і все, що потрібно людині для життя. Саме у день приїзду до Чехії я вперше спала спокійно й міцно. Ми були захищені.

 Усе інше ти про мене знаєш. Я радію, що маю нових друзів у новій школі. Мені подобається вчитися. Батьки радіють моїм успіхам. Я будую плани і можу мріяти. Звичайно, хочу щоб здійснилася найзаповітніша мрія про звільнення України від російського вторгнення. Ноемі, мені іноді здається, що це станеться 14 березня 2023 року. Це буде день народження моєї бабусі, яку я не змогла привітати минулого року, коли розпочалася війна. Я хочу, щоб ми разом з тобою вірили в те, що мрія здійсниться, адже з моєю Україною пліч-о-пліч і твоя країна.