**Подорож у маленьке щастя**

Сербія… Невелика країна з людьми, які мають велике серце. Сказати, що у той тиждень я була щаслива, це нічого не сказати. Усе було більше, ніж чудово. У перший же день нас гостинно зустріли та провели екскурсію столицею. Белград дуже гарне місто. Прекрасна архітектура та цікаві люди. Ніхто нікуди не поспішає, а, здається, насолоджується кожним моментом. Милі літні люди, які спокійно сидять у затишних ресторанчиках та смакують вранішню каву за дружньою розмовою. У нас такого не зустрінеш. Усі поспішають, заклопотанні своїми справами, нема коли зупинитися, роззирнутися навкруги і побачити наскільки цей світ може бути величним і прекрасним.

 Я провела ці сонячні дні в оточенні чудових людей. Вони добрі, щирі, веселі, і різні мови не стали перешкодою нашому спілкуванню. В нас було чого одне в одного повчитися. Ми співали і танцювали, вчили одно одного рідній мові, розмовляли про книги та музику, про погляди на життя та майбутнє. У кожного з них є ціль, є мета та своя мрія; і Белградський Центр талантів допомагає їм розвиватися та обирати свій життєвий шлях. За невеликий проміжок часу я багато з ким зблизилась, дехто мені пообіцяв відвідати Україну наступного року. А найголовніше, що ми не втрачаємо зв'язок, а продовжуємо спілкуватися у соціальних мережах.

Дякую життю, за нагоду, яка мені випала - познайомитися з цими чудовими людьми та провести час у цій чудовій країні.

**Марія Пивовар**

**Київський Палац дітей і юнацтва
Київ, Україна**

**Літня пригода**

Цієї весни у Київському палаці дітей та юнацтва відбувся фестиваль «Прес-весна на Дніпрових схилах». Я була волонтером делегації із Сербії і, варто сказати, досвід спілкування з ними був фантастичним! Я не очікувала так швидко порозумітися з сербами, бо це був мій перший досвід спілкування з іноземцями. За три дні я встигла їм показати лише частинку Києва,сподіваюся, вони запам’ятали цю подорож надовго. А я надовго запам’ятала їх.

Я була дуже приємно здивована, коли Нікола Срзентіч, керівник делегації, запросив мене в гості у Сербію. Дивно чути таке у перший день знайомства. Та в глибині душі я дуже зраділа і все літо вимріювала цю довгоочікувану подорож закордон.

Переліт дався нам не дуже легко, ми не мали можливості відпочити всю ніч, тож приїзд до Белграду був не тільки радісним, а й неоднозначним, бо дуже хотілося спати. Але нам приготована екскурсія Белградом! Готові? Рушаємо!

Насправді столиця Сербії не надто вже схоже на нашу столицю. Белград виглядає набагато старовиннішим, але архітектура скромніша, ніж у нас, як справжня киянка порівнюю усі міста з Києвом). Хоча багато сербів кажуть, що це дуже модернізоване місто. Мабуть, Сербія багата на різнобарвну старовинну архітектуру.

Та ми, українці, а точніш українки, зупиняємося не в Белграді, а прямуємо до Радалю. Радаль – сербське селище, розташоване близько від кордону Сербії та Боснії і Герцоговини. Саме туди нас і запросили у чудову Літню школу. Їдучи до Радалю, ми помітили, що в автобусі панувала тиша… Усе вказувало на те, що ми їхали не з бунтівною молоддю. Перше враження завжди оманливе, подумала тоді я.

Нарешті ми в Радалі! А тут є усе: і свіже повітря, і лікувальні води, і приємна компанія! Хотілось особливо відзначили дітей, які були з нами! Вони різного віку, від 12 до 20 років, але усі дуже дружелюбно поставилися до нас, гостей. Виявляється, ми перші інтуристи в таборі. По декілька разів на день кожен міг підійти і поцікавитись чи добре ми проводимо тут час, чи все добре. Я дуже звикла до щохвилинного спілкування і гулу. Так, гулу! Вони не такі тихі, як здавалося на перший погляд, а дуже жваві і спортивні. Зранку ми розважалися на озері. Щовечора ми грали у спортивні ігри: волейбол, бадмінтон, дартс…

У Літній школі крім розваг для нас проводились уроки фотографії, англійської мови та бізнесу, проходили і тестування. Особисто мені дуже запамятався тест з математики. Нічого особливого, звичайний тест на логіку. Математику влітку раніше я сприймала, як ложка дьогтю у бочку меду. Та з допомогою мого друга-серба, який перекладав мені увесь тест з надлюдськими зусиллями, я зрозуміла, що можна робити розвагу з усього на світі. У сербів варто повчитися простоті й розважливості.

А программу «Photoshop», якого нас навчали під час фотоуроків, відкрив мені очі на комп'ютерні дива. Раніше я не уявляла, що фотографія – складне та різнобарвне мистецтво. А фотограф – художник без барв. Його фотоапарат – вірна зброя. Правда, захоплює…

Пора прощатися…та я не хочу сумувати, я дуже рада цьому новому досвіду, рада була познайомитися з цікавими і добрими людьми. А сузір’я «Велика Ведмедиця», яка розташована на нічному небі не під тим градусом, що в Україні, нагадала мені про те, що всі ми різні та живемо на одній планеті. Так, не всі чудові люди живуть з тобою в одному місті. Ми на прощання подарували сербам сувеніри з України, різні магніти, листівки. На листівках я писала їм слова вдячності та свої емоції від перебування з ними в Сербії. Веселий і сумний водночас вечір.

Ще раз хочеться підкреслити ту дружню та веселу атмосферу, яка панувала у таборі. Ми, українці, дуже вдячні за теплий прийом. Чекаємо на гостей із Сербії в Україні!

**Аліна Поліщук**

**Київський Палац дітей та юнацтва**

**Київ, Україна**