**Він на це заслуговує!**

Багато людей не усвідомлює як стереотипи впливають на їхню поведінку, думки, свідомість. Такі люди, зазвичай, просто не вміють критично ставитися до висловлювань інших, не вміють аналізувати інформацію, яку отримують, а просто поглинають її, як губка, і починають позиціонувати як власну думку. Так, в сучасному світі можна знайти стереотипи майже про кожне явище. Люди, як кажуть, «думають шаблонами» з приводу багатьох речей. Наприклад, від зовсім побутових – що ранок завжди починається з кави, або те, що кіт з собакою завжди не ладнають між собою, до більш глобальних – що в одній країні живуть погані люди, а в іншій жадібні і т.д.

На жаль, у двадцять першому столітті свідомість людей досі будується на стереотипах, з якими дуже важко боротись, бо вони створювалися та вкорінювалися протягом століть. Ми вже звикли до того, що існує багато стереотипів і про Україну: тут їдять багато сала та носять оселедці. Це вже перетворилося на жарт, і ніхто не ставиться до цього серйозно. Але зараз проблема стереотипів загострилася, і особливо це стосується відмінностей між населенням західних та східних регіонів. Склався такий стереотип, що тут, на моїй малій Батьківщині, на Донбасі живуть люди, які не люблять свою країну, які хочуть приєднатися до іншої. Причиною появи таких стереотипів є ніщо інше, як інформаційна війна. Звичайно, не буває диму без вогню. Такі люди є, але вони в меншості. Насправді, на Донбасі живуть дуже чуйні, добрі та щедрі люди, які цінують і люблять свою Батьківщину і готові стати на її захист. Я знаю дуже багатьох мужніх людей звідси, які в ці складні часи присвячують своє життя захисту нашої країни: одні займаються волонтерською діяльністю, допомагають нашій армії та людям, які потребують підтримки, інші – воїни – які своїми спинами захищають країну на фронті. Люди, які живуть у цьому краї, завжди подадуть руку допомоги іншим. Тут ніхто не сидить склавши руки, а завжди щось робить на своє благо та благо інших. Наприклад, у моєму місті Сєвєродонецьку, багато ініціативних людей часто збираються на толоки, щоб прибрати в місті, посадити дерева, просто зробити свій рідний дім красивішим, привабливішим і затишнішим.

Що до культурних відмінностей, вони існують, і ніхто цього не заперечує. В кожній країні світу, кожний регіон має свою «мікрокультуру», яка є частиною великої культури всієї нації. Іноді, навіть *традиції* різняться в різних регіонах. Це природне явище, і для України також. Так склалося історично, бо протягом століть наша країна була розділена між кількома державами. Наш народ намагалися асимілювати, змінити, підкорити, але нікому це так і не вдалося зробити. Звичайно, це відбилося на нашій культурі. На західній частині України свій «культурний відбиток» залишили Польща, Австрія, Угорщина та ін., на східній частині – Росія. Тому зараз ми чуємо, як деякі люди говорять, що «Донбас – це Росія». Про таких людей можна сказати тільки те, що вони не знають історію своєї Батьківщини! Території сучасних Донецької та Луганської областей завжди були територіями Української держави. Візьміть тільки Слобідську Україну, яка займала територію сучасних Сумської, Харківської та Луганської областей; землі Донецької області лежать на історичних теренах східної частини Запоріжжя (Запорізької Січі). Як і на Слобожанщині, так і на Запоріжжі жили вільні українці – козаки, які захищали свою рідну землю від ворогів.

Якщо ж говорити про *сьогоденне* культурне життя Донбасу, то можна сказати, що воно дивує своєю різноманітністю та самою кількістю культурних заходів. На прикладі мого рідного міста Сєвєродонецька та його культурного життя кожна людина може це побачити. Раз на місяць, а то й частіше, у нас відбуваються *міські* культурні заходи, такі як зустрічі з сучасними українськими письменниками, музикантами, та просто творчими особистостями. В школах відбуваються уроки мужності, де солдати розповідають підростаючому поколінню про свій досвід. Тут відбувається багато творчих конкурсів, де дорослі та діти показують свої таланти, а в нас їх дуже і дуже багато. Дуже часто проходять благодійні концерти, де збирається допомога воїнам АТО та переселенцям. Та ще багато інших культурних заходів, великих та маленьких. Культурне життя, як на мене, це невід’ємна частина життя кожної людини, яка допомагає їм, а особливо в такі часи. Культурні заходи допомагають людям дізнатися більше про історію своєї Батьківщини, відкрити для себе нові факти про неї, полюби її ще більше.

Усі ми знаємо неперевершений вірш «Любіть Україну», де автор показує свою щиру любов до Батьківщини, виділяє кожну крихту її краси і закликає любити Україну *«всім серцем своїм і всіми своїми ділами»*. Але багато хто не знає, що автор вірша, Володимир Сосюра, народився в місті Дебальцеве, що на Донеччині. Працював на заводі міста Верхнього, що зараз знаходиться в складі Лисичанська, Луганської області. Сосюра брав активну участь в Українській революції 1917-1921 років. Та після написання та публікації вірша, його почали закидати критикою та обвинуватили в «буржуазному націоналізмі», що було звичним явищем у СРСР, тому що автор висловив любов не до Радянського Союзу, а до України! Володимир Сосюра є яскравим прикладом того, що на Донбасі живуть патріоти своєї країни, які, не дивлячись на загрозу своєму життю, борються за неї.

Щоб переконатися в тому, що Донбас *не* є таким нецікавим або навіть страшним, як «оповідають» стереотипи, його безперечно треба відвідати. Є безліч дивовижно красивих та захоплюючих місць, які не повинні залишитися без Вашої уваги! Як на мене, найбільш чарівним та цікавим є національний природний парк «Святі гори» у місті Святогірськ, Донецької області, який простягнувся вздовж берега Сіверського Дінця. Це те місце, де людина може відпочити духовно, відчути гармонію з природою та забути про повсякденні справи на деякий час. Святогірська лавра, яка знаходиться на території парку, заворожує своєю розкішністю. Побудована в 16-му столітті, вона не втратила свою красу і залишається сакральним місцем для вірян. Не менш цікавим є ландшафтний парк «Клебан-Бик» біля міста Костянтинівка, Донецької області. Нерозвідана, незаймана природа цього місця є чимось надзвичайним, тим, що не можливо описати, а треба побачити тільки власними очима. Такі місця, як, наприклад, соляні шахти в місті Соледар, ландшафтний парк «Краматорський» та ін. приваблюють велику кількість туристів.

На жаль, багато цікавих пам’яток знаходиться на тимчасово окупованих територіях, а деякі майже повністю зруйновані: цікаве місто Краснодон, зі своїми музеями та краєвидами, Горлівка, курган Савур-могила та багато інших місць.

Я можу написати ще дуже багато слів про мою малу Батьківщину, але, як кажуть, «краще один раз побачити, ніж сто разів почути». Я вірю, що коли закінчиться війна, і окуповані території повернуться під контроль України, Донбас буде «захлинатися» від кількості туристів! Цей край вартий того, щоб його відвідати, дізналися про його «мікрокультуру», перейняли традиції. **Донбас заслуговує на нашу любов, він вартий того, щоб за нього боротись.**

*Анастасія Скурідіна*