***Вона...***

Шалено гаряча, солона крапля стікала по Її щоці. І в краплі тій було ніщо інше, як увесь смуток тієї нескінченної душі, тієї любові, що уже просто виривалася із серця. Вона дивилася на світ очима, повними гарячих сліз, і усміхалась.

Історію цієї дівчини знали всі, і, мабуть, не знав ніхто, окрім неї самої, та й що, власне, означає щось знати? Світ такий швидкий, що не встигнеш до кінця збагнути щось, як воно уже зміняється: докорінно, беззаперечно і спонтанно. Те життя… А що воно є для тебе, для мене, для Неї? Найбільша Божа благодать і прокляття буття, безцінний дарунок і важка кара, вічність душі і миттєвість тіла. Складний оксиморон нашого існування, і найсмішніше те, що ніхто не зможе зі мною не погодитися. Ніхто повністю так і не зрозумів, для чого це все. Ніхто, крім Неї.

Дівчина, що мала всього лиш неповних 24 роки. Вона була така молода, така красива. Кожен, хто бачив її хоч раз, хоч мить, не зміг викинути її з голови уже ніколи, так западала в душу ця несамовита, горда і проста красуня. Її біляве волосся вітер розчісував з такою лагідністю, як тільки мати може розчісувати його своїй дитині. Те волосся завжди було сплетено у довгу косу, що сягала поясу, вона була завжди прикрашена ромашкою, але де б ходити, ніхто такої ніколи не бачив, бо була вона дбайливо вирощена і доглянута її трудящими руками, які тільки й працювали весь час. Ті рученята завжди пахнули квітами, були ніжними, ніби їх щодня мили найкращими маслами Індії. Та знали б ви, які у неї були очі! До болю блакитні, обрамлені синіми іскринками. Вони так вбивалися до глибини душі, здавалося, от-от захоплять, поневолять твою душу і заберуть серце, яке і не проти було лишитися з цими очима навіки, та й без них воно обійшлося б, тільки б спогад лишився, бо ніколи не знаєш, як довго щось буде поруч, завжди намагаєшся зберегти у пам’яті, щоб згадувати холодними самотніми ночами. Ця бездонне море таїло в собі таку доброту, що ніхто б не зрівнявся мірою доброти, якби вона існувала. Дивишся у них і розумієш, що хочеш жити, що ти щасливий лише від того, що маєш змогу зустрітися поглядом з Нею, з Її пристрастю і любов’ю, бо приховати ту любов було неможливо.

Вона не завжди була такою. Колись у Неї було інше життя - та сама історія цієї дівчини, яку варто знати, щоб розуміти, для чого взагалі живуть. Достовірно не відомо, чи то мати Її була, чи то Вона, але зовсім інша. Багато років Її рвали на шматки, кожен хотів пролити Її кров, забрати Її волосся собі, привласнити ті очі і просто поневолити, та характер у Неї був гарячий. Жадати свободи, яка дає право насолоджуватись життям, шукати себе, а не просто хотіти зробити когось своїм рабом, може далеко не кожен, тим більше жінка. Колись Її знали усі, і не просто знали, а заздрили такій вдачі і чистоті, яку Вона змогла зберегти навіть після нескінченних знущань і нахабних провокацій. Вона вистояла і вижила, ба більше: тепер вона стала ще кращою. Нарешті Вона отримала ту волю, за яку боролася століттями, яку виборювали наймужніші чоловіки, Вона зберегла те добре серце, яке охороняли тисячі жінок. Оплакана Вона була слізьми не одного покоління, то стала новою, чистою.

Йшли роки, люди думали, що дасть Вона все необхідне для життя, оскільки доброта Її не знала меж. Вони боролися за те, щоб представляти Її всьому світові, та так і не представили Її гідно. Було у Неї чимало дітей: розумних, мудрих, найкращих – та за будь-якої можливості вони тікали геть, думали, що десь буде краще, та всі помилялися, бо найкраще було тільки з Нею. Вона годувала синів своїх, а вони грабували Її, Вона дарувала їм сонце і можливість дивитися на нього, по-дитячому примруживши очі, та вони ховалися від сонця і весь час жалілися один одному, яка важка в них доля і знову тікали геть. Ніхто так і не дізнався, що були вони благословенними дітьми, у чиїй крові текла Її кров, та сама, що проливалась за них же, та не знали вони цього, та й не цінували б, якби знали…

Одного дня сталося щось непередбачуване: піднялись наймолодші діти проти старших, щоб захистити матір свою, щоб було майбутнє у цієї молодої дівчини. Прохали вони днями і ночами, не могли уже мовчати. Прохали безперестанку, просили розуміння і змін якихось, справжніх, а не лише для вигляду. Просили зберегти рід свій і задуматись над вчинками, які тільки губили серця багатьох. Та виявилось не того просили! На мить здалось, що серця у старших не було зовсім: вони почали стріляти, і стріляли не тільки у душу, а й у тіло. І не судив ніхто дітей цих, закривали очі, ніби й не бачили зовсім. Вийшло так, що винних не було, було лише багато смертей і сліз, материнських сліз.

Вона уже не могла терпіти, від Неї відірвали одну частину тіла і вперто змагалися за другу. Вона стояла сама, залишена життєвим бурям на загибель, холодну і безсердечну, але Вона стояла. Жоден брат не допоміг Їй, не подав руки, усі вмить забули про красуню, про те, що вона дівчина і Їй необхідна допомога, бо синів, хоч і відчайдушних у неї було не так багато задля протистояння з боку своїх старших дітей.

Йшов уже другий місяць, третій, більше року уже пройшло: Вона боролась, але була безсила. Її ноги, що були побитими і покаліченими ледь тримали Її на собі, здавалось, от-от вони, такі схудлі і поранені, зламаються, і вона впаде, вчинивши такий грім, що усі б помітили Її, пожаліли про те, що вчасно не допомогли і оплакували б Її загибель, але Вона стояла. Знала, що житиме, поки її останній син не помре, що не дасть себе розірвати, бо жага до волі у неї була аж надто велика.

Шалено гаряча, солона крапля стікала по її щоці. І в каплі тій було ніщо інше, як увесь смуток тієї нескінченної душі, тієї любові, що уже просто виривалася із серця. Вона дивилася на світ очима, повними гарячих сліз, і усміхалась. Усміхалась, бо була щаслива тому, що вона ще існує, що має дар цей дорогоцінний – життя. Її душа була гігантською, як сотні пшеничних полів, як гори, омиті морями, як небо безхмарне і всеохоплююче, як кров, що текла у тілах її дітей. Вона була неймовірно гарна і в найтяжчі для Неї хвилини. Знала, що вистоїть, бо вистояла уже не раз. Це була могутня країна мрій, амбіцій і гідності. Це була країна У. Красуня з гігантською історією, проте досить молода, вона була така одна і такою ж лишиться: цілісною, гордою, доброю і неймовірно красивою, бо збереже її народ, чия кров особлива. Україна, її ім’я буде на губах мільйонів ще довгі роки, і ніхто не зуміє її поневолити, бо вона особлива, вона найкраща, вона кохана!

*Єфіменко Яна, 1 курс, ООА-101*