**Текст виступу**

учасника фестивалю ораторського мистецтва

на тему «Стежинок у світі є багато,

та лиш одна веде крізь усе життя:

із безтурботного дитинства

в майбуття»(І. Федчишин)

у 2017/2018 навчальному році

учня 11 класу

Зідьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

імені Г. І. Ковтуна

Зміївської районної ради

Харківської області

Христенка Максима Олександровича

 **«Стежинок у світі є багато, та лиш одна веде крізь усе життя: із безтурботного дитинства в майбуття» (І. Федчишин)**

 Яка́ вона, щаслива життєва стежинка?

 Я саме в тому віці, коли відбувається перехід із безтурботного дитинства в доросле життя.

 Що я вкладаю в поняття «стежина дитинства»? Це батьківські поради, мамина усмішка, Перший дзвоник, веселі друзі, протоптана доріжка до сусіда, лелече гніздо на старій вербі по дорозі до школи...

Стежина ця уквітчана любов'ю,
веселим сміхом, радістю утіх,
стежина ігор, пустощів, здоров'я,
у кожного своя й одна для всіх.

 Для мене зараз все здається яскравим і дзвінким. Завжди світить лагідне сонце, а повітря насичене пахощами трав і квітучих дерев. Земля дивує красою і своїми багатствами, вона не вимагає нічого за свої яблуневі подарунки.

 Стежина мого дитинства – це долина мрійливих метеликів. І якщо вони закружляють у моїх думках, то перетворяться в задуми про майбутнє. Це дивовижно!

 Тому зараз я хочу втілити свої мрії в життя, розкрити свої здібності, щоб пізніше займатися улюбленою професією.

 Так, життя – це велике щастя!.. Але воно може раптово зникнути.

Одне лише слово «війна» може перекреслити всі сподівання на майбуття.

 Ми, діти, вважали, що війна – це далеке страшне минуле, яке залишилося в історії. Але вона підкралася так близько та «звіряче нищить світ навкруг дитини, стежину в стежку смерті оберта».

 Люди починають втрачати надію, що це – кінець?.. А як же можливість радіти*,* творити,жити…

 Я не хочу, щоб земля була вкрита металевими уламками та була охоплена полум'ям, щоб сиротіли діти, щоб люди втрачали рідну домівку.

Тому я сподіваюся, що те страшне, полохливе слово «війна» зупиниться, а я і мої ровесники знайдемо правильний життєвий шлях і не втратимо своїх патріотичних рис, будемо вершити великі справи, завжди згадуватимемо стежину, що привела нас у щасливе майбуття!
 Нехай ніколи, чуєте, ніколи
 в дитинство не вривається війна,
 на цю стежину щастя і любові,
 яка нам так безмежно дорога.