***Карина Татаркіна: «Я – УКРАЇНКА!»***

 **Поняття «українець» або «українка» дуже різноманітне, в тому сенсі, що кожна людина це поняття розуміє по своєму. Хтось вважає, що для того щоб бути «українцем» досить просто жити на Україні, для когось вистачає лише того, що він просто народився, а комусь досить того, що він патріот своєї країни. А я вважаю, що бути українкою – це все разом. Тому що справжній українець повинен любити і свою країну, і її традиції, і свій рідний дім, любити своїх батьків, що дали тобі життя і народили тебе на Україні.
 У багатьох людей питають: «Що ти вважаєш своєю домівкою?» На це питання майже всі відповідають по-своєму. Та на мою думку, домівка – це твій рідний край, де твої друзі та рідні, де ти почуваєш себе комфортно та щасливо, а найголовніше, домівка це там де тебе чекає мати.
 Звісно, моя домівка в Україні. Мені дуже подобається українська культура, її традиції, наші доброзичливі та шанобливі люди, наше «українське повітря». Українцями не стають, українцями народжуються.
 Я народилася в Україні, а саме в Донецькій області. На жаль, так сталося, що до нас прийшло жахливе лихо під назвою «Війна». Танки, стрілянина, смерть та страх в очах людей, це все я бачила. Як би це сумно не звучало, але тепер люди із одної країни поділилися на окремі, скажімо, групи, влада перестала робити сприятливі умови для розквіту країни, а ціни зросли у два рази. Все це звучить та виглядає просто жахливо. Але, незважаючи на всі ці події, Україна все одно робить великі кроки в майбутнє. Це, наприклад, вступ до ЄС, легкодоступне працевлаштування та багато іншого. І які б труднощі не були, але Україна як була багата та сильна, так і залишається такою, а головне незалежною!
 Я дуже пишаюся тим, що я саме українка. Я з гордістю кажу про свою країну та ПИШАЮЧИСЬ одягаю вишиванку, і співаю гімн України, тримаючи руку на серці.
 Українець або українка – це у нас в серці, а серцю зраджувати неприпустимо!
*Студентка факультету філології та соціальних комунікацій***