24 лютого… Цей день став глибоким шрамом на серці і незаживаючим опіком душі. Я ніби пам’ятаю все, що відбувалося зі мною, кожну хвилину, кожен момент. Але у той же час спогади розпливаються у голові, ніби ранковий туман пообіді.

Той тиждень майже не відрізнявся від інших. У школі як завжди проходили уроки, деякі цікаві, а деякі дуже нудні. Багато домашнього завдання, кафе з теплим какао і пахучими булочками, різні конкурси і вистави. Все жило і ніби пливло по такій собі блакитній, як небо, річці. Єдине, що іноді на перервах то з’являлось, то знову кудись зникало - лякаюче слово «війна». Ти міг його почути, ідучи по коридору, сидячи у класі або в їдальні. Ця тема і справді усіх сильно турбувала.

У той час я готувалася до конкурсу. Я мала представити свою першу колекцію одягу на конкурсі юних дизайнерів. Всі вихідні, кожного тижня я була на курсах, сиділа малювала, готувалася та підбирала тканини. Це мав бути перший мій великий конкурс, і в мене було надзичайно велике бажання перемогти .

Ніч 23 лютого. До пізньої години я писала твір-опис Тараса Шевченка, намагаючись підібрати красиві слова, які б найбільше пасували письменнику. Але, на жаль, цей текст на дві чи на три сторінки ніхто так і не прочитав, адже о шостій годині ранку 24 лютого моя мама розбудила мене зі словами «Почалася війна».

Це, мабуть, найстрашніший ранок, який я тільки пережила за все своє життя. Мої емоції були до того змішані, ніби мозок сам не розумів, що потрібно відчувати у такій ситуації. Це було щось схоже на коктейль з неприємних почуттів: сум , злість , страх, ненависть. Горло пересохло а пальці рук стали холодними і тремтіли безперестанку. Телефон просто розривався від повідомлень, батьки бігали по кімнаті, намагаючись зрозуміти , що їм треба взяти з собою у дорогу, адже було прийнято рішення їхати на захід України.

Так швидко ще ніколи ніхто не збирався. За мить ми вже сиділи у машині і готувалися від’їжджати.

Наступні два тижні були як в тумані. Все здавалося сірим, це було просто життя без цілі. Та ось було прийнято рішення їхати за кордон, у Чехію. День, коли ми залишили Україну, був сніжним. Але чомусь це рипіння під ногами та білі сніжинки не викликали радості, як раніше. Був лише смуток.

Ми їхали важких 4 дні. Цілий день на кордоні та думки про те, чому я залишаю рідну країну і що чекає попереду. Чехія зустріла нас тепло і з посмішкою волонтерів у гуманітарному центрі. Все буде добре, це лише тимчасова подорож – казала собі я тоді.

Тішило те, що були створені центри допомоги, щирі чехи та їх величезна підтримка додавали сил. Це насправді дуже приємно, коли бачиш свій прапор на чиємусь вікні,або коли отримуєш коробку з канцтоварами для школи, зібрану чеськими дітьми. Мабуть, найперше та найчастіше вживане мною слово у Чехії було «děkuji».

Пройшло літо, і зайшла мова про те , що я та моя сестра підемо до чеської школи. 1 вересня… Ми стоїмо біля школи. На моєму обличчі трохи незрозуміла і дивна посмішка, тому що зсередини я вже почала панікувати. Паніка зросла, коли класний керівник почав оголошувати імена учнів і виявилося, що я єдина іноземка у цьому класі. Від цього мені перехопило подих, а нервовий клубок у горлі ставав усе більшим. Так я просиділа цілу годину, ловлячи погляди однокласників. На жаль, наступний день виявися ще тяжчим, і я навіть була готова зібрати валізи і їхати додому.

Але менше ніж через тиждень дівчата з мого класу все ж таки наважилися зі мною поговорити. Було достатньо складно щось пояснити, тому я використовувала деякі англійські слова а іноді навіть намагалася пояснити на пальцях. Після цього ми стали подругами, вони завжди мені допомагали, якщо щось було не зрозуміло, і пояснювали як тільки могли. За ці пів року ми сильно потоваришували: разом ходили гуляти, дарували різдвяні подарунки багато розмовляли, сміялися , робили спільні проекти та багато іншого. Насправді, я дуже боялася булінгу, адже в Інтернеті ходили не дуже приємні історії. Та на щастя я отримала нормальне відношення, як зі сторони однокласників, так і зі сторони вчителів. І я вдачна за це долі та моїм чеським друзям.

Життя тут цвіте вирує. Чехія стала для мене дуже близькою, як і її жителі. Багато щасливих красивих людей, заповнені ресторани, ярмарки , фестивалі. Це завжди викликає посмішку і радість, але інколи хтось ніби спеціально вставляє у серце ножі, які пронизані спогадами. Найважче, коли на обличчі раптово з’являються сльози, які дуже тяжко зупинити. Вони наче перетворюються у маленькі кристали, наповнені смутком і безнадійністю та легко, але все ж таки ріжуть очі .

Але й від думок іноді буває боляче. Особливо, коли збирається ціла купа питань ”як далі жити”,”чи вистачить грошей”,“що буде завтра” та “чи повернуся я до дому”. І втекти від них майже неможливо, адже вони сидять глибоко в голові і заплутуються там у тяжкі чорні клубки.

Я нікому не бажаю навіть на крок приблизитися до цих відчуттів. За цей рік багато дітей подорослішало і дізналося про такі реалії життя, про які повинні були б читати лише в книгах. Війна - це страшна річ, яка руйнує тобі життя і практично перетворює його на пил, який ти ще намагаєшся зібрати докупи. Ми всі , а особливо підлітки та діти не заслуговуємо на це. І мені дуже шкода, що у 21 столітті ще може відбуватися щось подібне і що не можна просто взяти і вимкнути цей реалістичний фільм жахів.