Україна… Ясне небо, золотаві поля, привітні люди із великим серцем, чудовий мальовничий край – це моя Батьківщина. Це те місце, яке кожному із нас дало життя. Саме на цій землі ми робимо перші кроки, вчимося говорити рідною мовою.

Коли я заплющую очі, то уявляю собі Україну маленькою дівчинкою. Її довге волосся прикрашене віночком із ромашок і волошок, стрічками із спритних синіх річок. На білосніжній вишиванці виблискує червоне намисто. Лагідною мелодією сопілки дівчинка-Україна зігріває душі і серця. Тендітними ніжками вона робить впевнені кроки у майбутнє і сподівається, що у серці кожного українця проросте квітка гордості за неї.

Можливо, колись я відвідаю інші країни, але впевнена, що тільки на Батьківщині зможу побачити найяскравіші сонячні промені, неосяжні долини, вдихнути п’янкий аромат вишневих садів, відчути лагідний дотик маминої вишиванки, почути ніжний звук української пісні. І щоб наша держава була завжди квітучою, кожному із нас необхідно цінувати її природу, примножувати багатства рідного краю, берегти традиції, історичні і духовні пам’ятки, вивчати культуру. А ще треба здобувати знання, багато знати, вміти, щоб наші душі були відкриті для добра і любові, бо ж саме нам будувати майбутнє нашої Батьківщини.

Я народилася в Україні і пишаюся тим, що саме вона є моєю Батьківщиною, а я – її частиною. На цій прекрасній землі завжди на мене чекатиме батьківська домівка, зігріта теплим родинним затишком, добротою та материнською ласкою. Нам є за що любити рідний край. Моя Батьківщина – одна з найпрекрасніших країн світу. Тож, будемо жити так, щоб наша держава кожної миті ставала лише кращою.