**Маленька роль першого плану**

Здавна вчителя людство шанувало поряд із лікарем та священиком. Адже кожен із цих людей у своїй праці торкається найпотаємніших царин людського духу.

Нині говорять, що бути вчителем непрестижно, несучасно, але я не згодна з цим. Чи може хтось бути сучаснішим за людей, які виховують майбутнє країни. Насправді, як писав В. Сосюра, учительський ”благородний, безкорисливий труд” є ”подвигом високим”.

У кожного з нас є в житті Вчитель у найвищому розумінні цього слова. Лев Толстой якось зазначив, що справжньому вчителю достатньо мати тільки дві якості: великі знання і велике серце. Усе це є у Богдани Володимирівни, учителя української мови та літератури Коростенської міської гімназії. Це вона переконала нас у тому, що жити, не читаючи, неможливо, що треба прагнути до глибоких знань – і в цьому твоя людська сутність. Її мова яскрава, жива, вражає ерудицією, інтелектом, відкритою емоційністю. Широким є діапазон її художніх уподобань: прекрасно декламує поезії, пише статті і вірші:

В літописі життя ще годі ставить крапку,

Суцільний марафон – знак оклику й три крапки,

І низочка питань – це теж разок намиста,

Строкатеє буття, а не ланцюг із буднів.

Богдана Володимирівна належить до особливої категорії людей, для яких робота і життя – одне й те саме. Від неї не почуєш скарг на перевантаження, зайнятість, утому. Вона безвідмовно береться за будь-яку справу і виконує її не тільки натхненно, а й отримує від цього велике задоволення.

У Богдани Володимирівни привітна посмішка, проникливі розумні очі, теплий погляд, а ще довга і важка руса коса, яка так їй пасує.

З нею можна поговорити не тільки про літературу. Їй можна довірити свої потаємні мрії і отримати пораду й допомогу. З нею можна гарно провести час, вона весела, жартівлива, розумна і надзвичайно чутлива людина.

“Вчителько моя, зоре світова…” Як прекрасно і влучно назвав А. Малишко вчительку. Мабуть, і я можу привітати себе: я зустріла справжнього Вчителя. Це і мені присвятила Богдана Володимирівна свої щирі рядки:

Голуб’ята мої, мої голуб’ята,

Розправляйте зміцнілії крила свої,

І не бійтесь літати, не бійтесь долати висоти.

Ви – окраса землі, і він ваш – горизонт майбуття.

Хто сказав, що у вчителя маленька роль у сценарії дитячого життя? Невже так? Адже навіть п’ять хвилин, які він присвятив учням, можуть стати захоплюючою сторінкою, яку вони будуть перечитувати знову і знову…

Марія Невмержицька

учениця 11-Б класу

Коростенської міської гімназії

Автор стала лауреатом конкурсу «Слово про вчителя» оголошеного журналом «Позакласний час» в 2012 році