За що я люблю Донбас? За простоту людей. З кожне містечко, що обов’язково має терикони – наші «гори». Вони так гордо з’являються на горизонті і супроводжують у кожному містечку. Люблю Донбас за тихі степи, за гудки заводів, за святі гори Слов’яногірська. За ті місця, що створені природою та людськими руками. За видатні пам’ятки архітектури і затишні чарівні місця невеличких міст і селищ.

Пізнавати рідний край я почала із батьком. На машині швидко долаються кілометри… Особливо цікаво мандрувати краєм влітку. Соняшники усюди, мов жовтий килим! Не помічаєш, як минають міста і містечка. Макіївка, Донецьк, Волноваха, Маріуполь, море… Азовське море по-своєму особливе. Теплий пісок, блакитне море, маленькі човни… Кожного разу тягне побувати тут, відчути морське повітря, просто побути на самоті або прогулятись приморськими селищами.

Люблю Донбас за тепло. У прямому розумінні. Сонце особливо гріє у цьому регіоні. Іноді, правда, припікає, але це не змінює сенс приємного відпочинку у будь-яку пору року. Звичайно, як наслідок, можна насолодитись різноманітними фруктами та овочами.

Річки та озера, маленькі і великі будинки, заводи і шахти, сади і поля. Все це – унікальний, розкішний, гостинний, теплий Донбас. Край працьовитих, відкритих, надійних, гостинних людей. Край талановитих науковців, відмінних працівників, творчих особистостей. Край , що зміг умістити в собі розвинену промисловість із витонченою красою. За це все я люблю свій рідний край.

Поїхавши з дому, особливо ціную те, що раніше сприймалось, як звичайна річ. Те, що виховувало і формувало мене, як людину і особистість. Те що, здавалось, ніколи не скінчиться. Але перервалося в одну мить…Рідний край, тримайся, будь-ласка, заради миру і майбутнього. Сподіваюсь, що ми з тобою зможемо жити як раніше…