*Тихонова Юлія*

 *11 клас*

**Есе**

**Мама і Україна**

*Серце матері – безодня, в глибині якої завжди знайдеться прощення*

***Оноре де Бальзак***

Мама… Лише одне слово, а вже який великий та багатий зміст воно у собі містить. «Мати» – це одне з найперших слів, яке вимовляє малюк. Саме до матері тягнуться ще крихітні ручки дитини, яка так прагне доторкнутись до рідненької, відчути те щире тепло, що випромінює кожна клітинка тіла. Мати – це безмежна скарбниця доброти, радості, любові до краси, яку через призму почуттів матері можна побачити в найпростіших речах.

З самого дитинства мати навчає нас любові до рідного краю, де ми вперше зробили ковток повітря. Вона виховує нас в атмосфері любові до сім’ї, родинних традицій та цінностей. Слова найріднішої людини глибоко засідають в пам’яті дитини, торкаються незримих струн дитячої душі, народжують в ній благородні почуття, що оберігають від багатьох помилок. І малюк, і юнак, і навіть доросла людина почуває себе захищеною, доки живе мати, доки її серце, переповнене невичерпною любов’ю, безперестанно б’ється, поки її очі, в яких можна побачити безодню, випромінюють світло, щире світло доброти та любові, коли гладять голову сина чи доньки її втомлені руки від постійної праці. Покидає життя мати – і не дивлячись ні на що, людина стає самотньою, бо такої безкорисної любові їй більше ніхто не зможе дати. Це почуття порожнечі в серці ніщо не зможе закрити. Цей смуток буде супроводжувати людину до кінця життя.

Але у нас, українців, є друга мати – Україна. Саме вона дає нам можливість зростати та розвиватися. Нас виховують в атмосфері українських традицій. З перших днів свого життя з вуст матері ми чуємо українські колискові, що передаються з покоління в покоління. Саме їх і ми будемо співати нашим дітям, щоб вони солодко спали, щоб їм наснились найпрекрасніші сни на землі. Піснею мати навчає свою дитину любити український народ, бачити красу українських ланів, квітучих гаїв, Карпатських гір, нескінченну синь морів.

Тема матері завжди була і буде вічною у мистецтві. Живописці зображували велич материнських вічних, вірних почуттів. Відомо, що багато українських живописців присвятили більшість свого життя зображенню на своїх мольбертах символу світла, доброти та щирої любові – Мадонни, що зображується з дітьми, до яких вона випромінює світло, яке можна побачити, коли подивитися на її живі, повні співчуття очі. Це світло материнської любові, справжньої любові, яка ніколи не зрадить ні за яких обставинах. Це краса людських почуттів та істинного благородства.

Якщо звернемося до художньої літератури, то побачимо, що багато українських письменників зображували у своїх творах образ матері. Іноді митці бачили саме свою матір, коли оспівували жінку, що віддає своє серце синові, навчає любові до всього живого, до кожної весняної зеленої травинки, що обростала стежку, яка веде до рідної української хати, до рідного дому.

Навіть в іконописі стало невід’ємним зображення Божої матері, що була одним цілим з сином. І саме такі ікони були невід’ємною частиною українського інтер’єру.

Яка ж та любов материнська? Безмежна, щира, велично красива. Чим пояснити, що мати заради своїх дітей здатна відмовитися від звичного життя та піти за ними в небуття. Мати може принести в жертву своє особисте життя задля добробуту дитини, своєї ясної зірочки, яку буде любити навіть в часи незгоди та лихоліття. Для матері її діти завжди будуть найкращими. Навіть коли мати образиться за щось на свою дитину, вона буди любити її всім серцем, бо тільки рідненька матуся здатна розуміти та прощати.

Ми, діти, будемо завжди в вічному неоплатному боргу перед своєю матір'ю: мати подарувала кожному з нас життя, навчила мати велику душу, бути справжньою людиною. Рідна матінка віддала все, що вона мала, і все тільки заради того, щоб дитина її завжди посміхалась, не знала, що таке горе, що таке біда, щоб очі сина або доньки світилися добром та посмішкою.

Немає краси найбільш високої, немає подвигу найбільш великого, ніж краса та подвиг материнства. Усе людство має низько вклонитися жінці –матірі. Хай завжди материнські бездонні очі дивляться добром на своїх дітей. Прошу вас, люди! Поважайте своїх матерів, будьте вдячні їм, насамперед, за те, що вони подарували вам життя. Не забувайте поважати традиції українського народу, чого так старанно намагалася навчити вас мати, бо Україна – це ваша друга мати, що вас плекала, доглядала змалечку і супроводжувала все життя.