**IV. АТО : Іде війна….**

Богородице Діво Свята,

Не дай Україні страждати,

Дай сили, розуму і мудрості

Ту війну страшну подолати.

Російська збройна агресія на сході України (також війна на сході України) — збройний конфлікт на частині території Донецької і Луганської областей України між з одного боку — організованими та керованими з РФ незаконними збройними формуваннями Донецької і Луганської «народних республік», визнаних Україною терористичними організаціями, за підтримки регулярних військових частин РФ та з другого боку — українськими правоохоронцями із залученням Збройних сил України. Складова частина російської збройної агресії проти України 2014‒2015 років(фото 9).

Конфронтація насильства в регіоні розпочалася в середині квітня 2014 року, коли озброєні групи проросійських активістів почали захоплювати адмінбудівлі та відділки міліції у містах Донбасу (зокрема, у Слов'янську, Артемівську та Краматорську). Українська влада у відповідь заявила про проведення Антитерористичної операції із залученням Збройних сил. Поступово протистояння переросло у масштабний воєнний конфлікт.

Масові захоплення адмінбудівель у Донецькій області були спровоковані силами розвідувально-диверсійних підрозділів збройних сил Російської Федерації, коли російські диверсанти, відкрито застосовуючи зброю, зайняли у Слов'янську та Красному Лимані Донецької області ряд державних установ і будинки силових структур. Вони не тільки постачали зброю, а й безпосередньо допомагали сепаратистам в розхитуванні ситуації(фото 10).

Російська влада неодноразово заявляла про своє несприйняття Антитерористичної операції і вимагала її припинення та початку переговорів з бойовиками.

Незважаючи на численні докази присутності російських військ на території України, офіційно Росія не визнає факту свого вторгнення в Україну, відтак з українського боку війна розглядається як неоголошена. Ряд українських політиків називають війну на сході України «гібридною війною» Росії проти України.

Від середини липня 2014 року Збройні сили Російської Федерації почали брати пряму участь у бойових діях проти Збройних сил України. Підрозділи Збройних сил Росії діють як з території Російської Федерації, так і безпосередньо на території України.

28 серпня 2014 року радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив в ефірі Еспресо.TV, що відбувається вторгнення Росії в Україну. До цього були лише розрізнені заяви з прес-служби про чергову військову колону з Росії, що перетнула кордон у районі міста Новоазовська.

5 вересня 2014 року у Мінську було підписано угоду про припинення вогню на Донбасі. Робота контактної групи у Мінську була продовжена, сторони підписали наступний меморандум у ніч проти 20 вересня 2014. Проте, станом на 2 грудня 2014 року, бої та обстріли продовжуються.

27 січня 2015 року Верховна Рада України визнала Російську Федерацію агресором.

Що ми знаємо про наших героїв?(фото 11) Ім’я, прізвище, дата народження, а в гіркий момент і смерті, можливо, прочитаємо кілька стислих рядків у газеті – “жив, воював, загинув”. А що ми знаємо про них як про людей? Чим цікавились, про що мріяли, ким були до того, як взяли до рук зброю і пішли захищати Україну? І дійсно так. В нашому світі є безліч проблем, ми щиро переживаємо їх, але коли настає скрутна хвилина, раптом все змінюється. Всі проблеми, що були, стають мізерними і незначущими, а натомість їм приходить усвідомлення думки про правдивість нашого життя, що так уміло прикрашалося засобами масової інформації. Раптом спала димка ілюзій і перед нами постає реальна картина ситуації, що відбувається на нашій землі, на нашій Батьківщині. Тоді кожен і відкрив своє справжнє лице(фото 12).

Одні виявилися боягузами, інші ледарями, які лише вміють гарно говорити, але були й інші. Тих, кого було набагато більше. Це герої(дод.6). По правді кажучи, я навіть не очікувала, що їх виявиться в нашій країні так багато. Солдати, волонтери, всі, хто допомагав і допомагає. Хтось це робив менше, хтось більше, але жоден не залишився байдужий. Багато хто говорить, що в наш час люди стали злі, але це не так. Ми бачимо на сьогоденному прикладі, що світ повний добрих і самовідданих державі людей, які борються за наше майбутнє, за наше життя(дод.7). Солдати, що пішли зараз на зону АТО, і всі, хто зараз із ними ризикують не повернутися додому. У кожного з них є сім’я, родина, друзі. Їм є що втрачати.

Тут я не можу не згадати нашого Героя – Коцюка Руслана(фото 13.), котрий віддав своє життя за нас з вами, за Україну, залишивши свою сім’ю, родину, друзів. А починалося все так: народився 3 травня 1978 року в селі Джурин. Навчався у Джуринській ЗОШ І-ІІІ ступенів з 1984 по 1995 р. Після закінчення школи вступив у Чернівецький університет імені Ю. Федьковича на фізичний факультет, обравши спеціальність «інженер-радіотехнік». Закінчив навчання у 2001 р. Працював у Чорткові майстром по ремонту телеапаратури. Подальшу трудову діяльність продовжив у Бердичеві в приватній фірмі по ремонту техніки. З 2009 року працював у Полівецькій ЗОШ І-ІІ ступенів оператором-кочегаром, потім у ПАП Полівці кочегаром на сушці зерна.

11 квітня 2014 р. мобілізований до лав Збройних сил України. Проходив військову перепідготовку на Рівненському полігоні у складі 51 окремої механізованої бригади (ОМБ) Володимир-Волинської частини.

4 червня його перевели у Миколаїв на полігон Широкий лан. 18 червня Руслана відправили у зону АТО. До липня знаходився у штабі, потім перевели на «передову». Пройшов гарячі точки: Старобешево, Іловайськ.

29 серпня о 5 год.ранку 2014 року при виході із Іловайського коридору попав під мінометний обстріл і пропав безвісти. Із 9 БТР залишилося 3. Спочатку він йшов заключним колони, а потім перейшов в початок колони. Останній раз виходив на телефонний зв’язок із дружиною Іванною 28 серпня о 19.20 хв. , останні слова дружини до чоловіка були: «Тікай, Руслане, тікай. Якщо посадять, я буду тебе чекати».

 Руслан мав звання старшого лейтенанта, був командиром розвідки. Вивів бійців свого батальйону усіх живими , але сам із другом Олегом, якого знайшов у лавах армії, пропали безвісти. Ніхто із його хлопців не вірить, що він міг загинути, адже був розумним і далекоглядним, стратегом.

13 березня 2015 року став чорною п’ятницею для дружини і дітей Руслана-прийшла звістка, що за ДНК-аналізом знайдено тіло Коцюка Руслана. Але до цього часу у дочки Марічки брали 4 рази ДНК-аналіз і збігів не було. Тіло було поховане як невідомий солдат під №3227 на Запорізькому кладовищі.

 Колону із тілом героя в останню путь, стоячи на колінах із свічками у руках, зустрічали дорогою із Чорткова до його рідного дому(фото14). 20 березня упокоєне з миром на Джуринському кладовищі.

Можливо, інший би не погодився, але не вони. Ті, завдяки кому ми зараз спокійно живемо. Будучи в безпеці, ми до кінця не усвідомлюємо всієї тієї ситуації, що відбувається. Все добре, допоки добре..

Пам’ятаймо всіх, живих, і тих, хто вже не з нами. Солдатів і активістів, лікарів, і волонтерів. Пам’ятаймо старих, пам’ятаймо молодих. Вони боролися і борються за наше життя. Не забуваймо це. Закарбуймо їхні імена у пам'ять вічності, тоді вони не вмруть, а будуть завжди з нами. Усіх колись не стане на цьому світі, але в наших серця вони, герої, житимуть вічно.

Нам невідомі всіх їх імена,

Хто їх чекає, хто за ними плаче,

Де їхній дім, як їм болить війна,

Яке в них серце - щире чи терпляче.