**Людина для держави чи держава для людини?**

Цьогоріч я отримала паспорт громадянина України…Пам’ятаю, з яким трепетом і гордістю простягала цей документ, що засвідчує мою особу, польському прикордонникові під час проходження митного контролю…

Я – громадянка держави Україна! Я і держава знаходимося в певних відносинах: цивільно-правових, економічних, соціальних…

Хто я у моїй державі? Чим є держава для мене?

У свої 14 я серйозно думаю про це. Мій брат – студент четвертого курсу юридичного вишу. Бачимося рідко, спілкуємося теж не часто.

Знаю, що сьогодні в нашій країні ставлення до «суддівської братії», юристів і правників, не дуже добре. Тому запитала в брата, чи не розчарований він, не жалкує про обраний фах? Бо, як кажуть, «закон як дишло…»

Відповідь вразила. Бо мій брат переконаний, що закони у нашій країні досить якісні, відповідають нормам міжнародного права. Виною усьому – люди, які нехтують цими законами, зловживають службовим становищем і маніпулюють самою буквою закону.

Не знаю, кому належить думка про те, що країна буде процвітаючою державою тільки тоді, коли у ній моральними будуть священник, учитель і суддя. Саме за цієї умови суспільні відносини будуть гармонійними. Саме за цієї умови взаємини держави і її громадян спиратимуться на закони, що не суперечитимуть загальнолюдським моральним нормам. Саме за цієї умови в пошані будуть гідність, честь, совість, закон і порядок.

Моя бабуся вчила мене, що треба жити по совісті, по-людськи…Її вже нема, але живе добра пам`ять про мудрість і справедливе ставлення до людей, її чиста душа ангелом - охоронцем, родинним оберегом захищає нашу сім`ю, слугує орієнтиром у буремному житейському морі…

Мабуть, саме тоді, коли духовні закони пануватимуть у державі, коли совість, честь і гідність стануть визначальними рисами кожного громадянина України, держава і людина будуть співавторами і творцями гармонійного суспільства щасливих людей…