Вторую часть своей книги я наполнила психотерапевтическими сказками, врачующими Душу. Эти сказки помогают раскрывать глубинный смысл происходящих событий и увидеть происходящее с другой стороны. Они не всегда однозначны, но всегда глубоки и проникновенны. А еще очень важно, что они стимулируют процесс личностного роста.

В свое время я закончила Санкт-Петербургский Институт сказкотерапии под руководством доктора психологии Татьяны Дмитриевны Зинкевич-Евстигнеевой. Для меня этот человек оказался не только Учителем определенного психологического направления, Татьяна Дмитриевна - автор Комплексного Метода Сказкотерапии. Важным оказалось то, что она сама несет в себе этот Свет, передавая другим знания об общечеловеческих ценностях. Возможно поэтому для меня «сказкотерапия» подобна волшебному инструменту, с помощью которого можно вести беседы с Душой человека.

А еще - это учение и язык одновременно. Учение - потому что сказки, притчи, легенды хранят информацию о том, как люди ищут, соприкасаются, переживают присутствие или отсутствие таких ценностей как Любовь, Вера, Истина. Язык - потому что увлекательный сюжет легко воспринимается, усваивается и запоминается. А значит, легко усваиваются и запоминаются основные ценности, и душа человека напитывается Добром.

Таков взгляд сказочника, таков взгляд сказкотерапевта. А Сказка - посредник для того, чтобы мы могли говорить друг с другом на тонкие темы, созвучные нашей Душе. Возможно те сказки разных авторов, которые представлены в этой книге, помогут Вашей Душе пробудиться ото сна, навеянного социальными иллюзиями и эгоистичными ожиданиями.

Приятного Вам путешествия в Свой Внутренний Мир!

*О.В. Степанова*

**Часть 2. Терапевтические сказки для родителей.**

**Вступление.**

Эта сказка родилась у меня не так давно. Не знала , что так трудно сочинять сказку про «своё». В своё время рыдала над сказками, написанными другими сказочницами про таких детей. Наверно пришло моё время, и я решилась написать свою историю.

Навеяло из детства…

Моих родителей в качестве молодых специалистов по распределению отправили в далёкую восточную страну Туркменистан город Ашхабад. Моё детство прошло среди мусульман. Ребёнком мне было удивительно, когда туркмены, говоря на русском, переходили на свой родной язык. В этот момент я становилась инопланетянкой среди них. Это ощущение беспомощности, растерянности и страха, что ты их не понимаешь, я очень хорошо помню. Однако в то время мы жили с Советском Союзе, государственный язык был русский, так что такие ситуации были скорее исключением, чем правилом.

Когда я думаю о моём сыне Богдане, то часто провожу аналогию с тем эпизодом из моего детства. Иногда мне кажется, что его жизнь – это череда таких ситуаций. Возможно это моя фантазия, а возможно доля истинны присутствует в ней, как знать … А сейчас сказка.

**«Солнечный мальчик».** автор О.В.Степанова

В одном восточном государстве жил величественный Шейх. Слава о его могуществе и процветании распространялась далеко за пределы его владений. Был он мудр, богат, силён, пожалуй, равных ему не было среди смертных. Одним словом – наместник Аллаха на земле. Много в гареме у него было жён и наложниц, и был он любим ими, и сам щедро дарил им свою любовь. Но вот удивительно, у правителя была печаль на сердце, которая не давала ему покоя, ни днём - ни ночью. У него не было наследника. Красавицы - дочери радовали его глаза, но душу согрел бы , по его разумению , только сын.

И вот Шейх стал истово молиться, прося у Неба наследника. А вскоре совершил священный Хадж, паломничество в Мекку. И произошло чудо, Всемогущий услышал его молитвы и даровал ему сына.

Мальчик родился в точно назначенный срок, предсказанный астрологами. Он был необыкновенно красив, но … не для этих мест. Люди в этой стране были со смуглой кожей и роскошными чёрными волосами, цвет их глаз напоминал спелые маслины. А кожа ребёнка сияла белизной, волосы были подобны спелой пшенице, глаза же напоминали цвет васильков. «Смотрите! - воскликнул кто-то . - Он же золотой!» Правитель растерялся . С одной стороны сердце у него пело от радости, он получил долгожданного наследника. С другой стороны страх обуял его, ведь ребёнок так отличался от всех остальных. Посовещавшись с визирями, он принял решение : до поры до времени не показывать ребёнка народу.

Шло время … Мальчик подрастал и всё больше становился не похожим на своих сверстников. Как будто он жил своей особенной жизнью, понятной ему одному. Мать мальчика , любимая жена Шейха и первая красавица в гареме, очень любила своего малыша, и он отвечал ей своей любовью. Он позже других детей заговорил, и речь его очень отличалась от обычной. Понять его было под силу не всем. Часто он подпрыгивал на одном месте и потряхивал ручками, как будто пытаясь куда-то взлететь. Иногда такое поведение вызывало непонимание, а то и раздражение у окружающих. Матери пришлось стать его переводчиком и проводником в этом государстве.

«Он как чужестранец среди нас!» - часто слышала она вслед. Порой над маленьким принцем смеялись и обзывали его. В эти моменты ей было особенно тяжело, да и правитель немного отдалился от неё. Ведь управлять страной – не простая задача, а может быть, что - то ещё заставляло его подолгу проводить время в тронном зале по вечерам. Как знать …

Но молодая женщина была не из тех, кто опускает руки в трудных жизненных ситуациях. Она всё время говорила себе : « Если Всемогущему было угодно дать нам такого ребёнка, значит он для чего то нужен на этой Земле!» И как будто в эти минуты Небо откликалось, и женщине становилось легче.

« Мой солнечный мальчик!»,- часто называла она своего сыночка не только из-за цвета его волос, а ещё и за его лучезарную улыбку, которую он щедро дарил ей и всем людям вокруг.

« Удивительные вещи происходят на Земле… Люди иногда ждут чуда, предполагая , что должно произойти нечто во внешнем мире, и все их проблемы в один миг разрешатся. Но ведь чудеса внутри нас! И человек, меняясь внутри, понимая себя и принимая те испытания, которые нам посылает Судьба и Провидение, сам в силах менять окружающую его действительность…» - этот секрет однажды поведал молодой женщине мудрый старец. Он жил как отшельник в дальнем уголке дворца и встретил её, когда она гуляла со своим сыном подальше от людских глаз. Много раз ещё она при ходила к нему за мудрыми советами и в неторопливых беседах училась слышать голос своего сердца и понимать сокровенное … Мудрец щедро делился с ней знаниями. Он видел, что эти зерна падают в благодатную почву.

Настал момент, и женщина, поблагодарив своего Учителя, решила сделать очень смелый шаг для своего государства. Она обратилась к своему мужу с просьбой дать ей возможность попробовать себя в роли учительницы для детей. Шейх был удивлён, однако, что ни сделаешь для любимой жены. И вскоре был готов один из дворцовых залов, разосланы приглашения, и детвора с любопытством потихонечку начала собираться.

«Смелее! Я рада вас всех видеть!» - приветливо улыбалась учительница. Когда все расположились на коврах, она сказала: « У меня для вас небольшой сюрприз… С нами вместе будет заниматься Солнечный Мальчик. Он необычный ребенок. Иногда вам будет удивительно, что может быть он будет вести себя не так, как вы или говорить что-то , что может казаться вам смешным. Но помните главное – у него очень доброе сердце, и он никогда не обидит вас. А вы старайтесь не обижать его и по возможности помогать. Договорились?!». Дети радостно закивали головами. Первый день пролетел незаметно. Все разбежались весёлые и воодушевлённые, а Солнечный Мальчик сказал маме, что очень любит её на своём особенном языке.

Вскоре уже не только по дворцу, а по всем его окрестностям разнеслась весть о том, какие чудесные занятия проводит жена шейха с детьми. Многие знатные придворные, вельможи стали обращаться за советом к маме Солнечного Мальчика и приводить к ней своих детей.

С той поры очень многое поменялось в этом государстве. Шейх гордится своей мудрой женой, и помогает ей в её делах и начинаниях. Он принял своего Солнечного Мальчика и полюбил его такого, какой он есть. Удивительно, но и другие люди стали относиться к ребёнку с пониманием и добротой. Сестры принца заботятся о нём и берут его играть в свои игры. А ещё люди говорят, что это ребёнок принес удачу и процветание всему народу, и сердца людей этой страны стали добрее, а души чище и светлее.

24.11.2011 Кипр. Ай-напа.

**Пришелец** автор Ю.Кокшина

Жил-был на свете мальчик. Он совсем не был похож на других детей. Он был особенным. Родители его очень любили и заботились о нем как могли. Но очень часто они впадали в отчаяние и грустили, потому что им казалось, что их сыночек не в состоянии испытывать обычные человеческие чувства, что он их не понимает и не любит, а иногда, даже не слышит. Они боялись за его будущее, ведь по их представлениям он был совсем не приспособлен к самостоятельной жизни. С каждым днем они грустили все больше и больше и тут, в один прекрасный день, когда они тихонечко брели по парку, понуро опустив плечи, гуляя со своим мальчиком, случилось настоящее чудо!!!. Они разговаривали - с кем бы вы думали? - с самой обыкновенной статуей.

Итак, когда они шли, понуро опустив плечи мимо фонтана, представляющего собой девушку с кувшином, они услышали что кто-то чихнул. Они оглянулись, но никого не увидели. В то же время их сынишка сказал: «Будьте здоровы!»

«Спасибо, » — ответили ему.

Они удивились еще больше и спросили: «Кто здесь?» - «Я, - ответила статуя, - разве вы не видите, что здесь больше никого нет?»

- Но, позвольте! Это — невозможно. Статуи не умеют разговаривать.

* Но я же говорю, значит — умеют. Может, просто вы раньше не умели слушать?
* А почему же тогда мы сейчас Вас слышим?
* Значит — пришло время.
* Время для чего?
* Для путешествия в мир вашего сына. Вы готовы?

Кажется, да — неуверенно ответили совсем обалдевшие родители.

- Ну, тогда, - в путь! - Ответила девушка из фонтана и слезла со своего постамента.

Идти далеко не пришлось. Они посмотрели на своего ребенка и увидели, что он находится под достаточно большим хрустальным колпаком. Они подошли поближе и увидели едва заметную дверь. Девушка из фонтана слегка толкнула ее и дверь открылась.

«Добро пожаловать!» - сказала девушка. И они, переглянувшись и взявшись за руки, с тяжелым вздохом вошли внутрь.

« Здравствуйте, мама и папа!» - Выбежал им навстречу их родной мальчик, выглядящий и говорящий как абсолютно обычный ребенок.

«Здравствуй, сынок!» - сказали ошеломленные родители.

« Я очень рад, что мне предоставили возможность познакомить вас с моим миром и наделили меня даром разговаривать на вашем языке и вообще, почувствовать, что такое быть человеком.»

« А разве ты не человек?»

«Нет, на самом деле, нет. Я был прислан сюда из космоса с особой миссией, я не могу вам ее раскрыть, но, поверьте, она — очень важная. Могу только сказать вам, что у меня есть все необходимое, чтобы выполнить ее.»

«Но, почему тогда ты выглядишь как человек?»

«Чтобы не привлекать к себе внимание, что бы вы, люди, со мной сделали, если бы я появился в образе говорящего осьминога? От меня бы уже давно ничего не осталось, всего бы на опыты растащили. А так — человек, только странный».

« А почему же ты тогда не ведешь себя как обычный человек?»

«Потому что тогда, я не смогу сосредоточиться на своей миссии. Мой мозг идеально приспособлен для ее выполнения. Я не в состоянии чувствовать то, что чувствуете вы, потому что это забирает энергию и отвлекает меня от работы. Я не могу тратить время на построение отношений, я не могу воспринимать оценки себя другими и поддаваться на манипуляции, потому что они могут зародить во мне сомнения\*и тогда, - я не смогу довести дело до конца. Я не могу испытывать любовь, потому что тогда, мне захочется отдавать то, что я имею, а отдавать я ничего не могу, потому что во мне нет ничего лишнего, только то, что нужно мне для работы. Рядом со мной могут быть только люди — помощники, обслуживающие меня, без которых я не могу обойтись в этом человеческом мире. Самыми главными среди этих людей являетесь вы. Мне очень жаль, что вы хотели бы получить от меня любовь в человеческом понимании этого чувства, а я не могу вас её дать. Но, возможно, вас хоть чуть-чуть утешит тот факт, что в моем мире очень немного людей кроме вас, как вы сами можете видеть. То, что вы есть вмоем мире и есть своеобразное проявление любви с моей стороны. Это все, что я способен дать — просто принимать вашу заботу. Я не в состоянии испытывать чувство благодарности, потому что, как уже говорил в меня не заложена такая функция, чтобы не отвлекать меня. Но я просто твердо знаю, что вы — есть, вы всегда будете помогать мне и заботиться обо мне и по-другому быть просто не может. Так мое руководство обеспечивает выполнение моей задачи. Но, пользуясь тем, что сейчас я могу понимать людей и чувствовать, как люди, я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы — здесь, рядом со мной, за то, что вы заботитесь обо мне, хотя вам в разы тяжелее, чем другим родителям, потому что вы, как вам кажется ничего не получаете взамен. Но, на самом деле, вы помогаете решать задачу, важную для всего человечества, только, к сожалению, скорее всего вы не сможете заметить того, что я ее решил, просто потому, что ваш мозг не будет способен это воспринять. Просто знайте, рано или поздно, — так будет! И еще, самое последнее, что я хотел вам сказать. Побыв человеком, я понял, что каждую минуту своей жизни я нахожусь в очень комфортном для себя состоянии, я делаю важное дело и всегда получаю все самое необходимое, для продолжения своей работы. Для меня не существует сомнений, усталости, разочарований, плохого настроения и других отрицательных эмоций, которые вы испытываете. Так что, если перевести это состояние на человеческий язык, я думаю оно называется счастье. Я очень вас люблю и рад, что именно вы заботитесь обо мне. Разрешите мне вас обнять.»

Они обнялись все трое и стояли так долго - долго, кажется целую вечность.

Родители закрыли глаза от состояния неземного счастья, которое они испытывали от слов своего сынишки. Когда они открыли глаза, они все так же обнимали своего мальчика, только он начал вырываться, потому что находился в своем обычном состоянии. Девушка неподвижно стояла в фонтане. И вроде бы, все было как всегда. Хотя, нет, подождите, — что это за сияние? - это свет, исходящий от счастливых родителей. Первый раз за много лет они расправили плечи, улыбались широкими, радостными улыбками, морщинки вокруг их глаз разгладились, ведь теперь, они абсолютно точно знали, что нужны их ребенку, что они все делают правильно, что он их любит и ценит. А самое главное — теперь, они знали, что он самый особенный ребенок на свете и их жизнь наполнилась смыслом, а сердца — радостью и счастьем. июль, г. Санкт – Петербург.

**Соловей с одним крылом.**

Эта история произошла в большом лесу. Однажды весной поженились соловей и соловьиха, свили гнездышко себе в развесистых ветвях большого дуба и стали с нетерпением ждать своего первого птенца. «Посмотри, какое красивое, в цветных крапинках, получилось наше яичко — я уве­рена: этот ребенок будет особенным», — с гордостью говорила соловьиха мужу. «Да, мы будем самыми счастливыми родителя­ми во всем лесу, мне так не терпится увидеть, наконец, нашего ребенка, запеть с ним!» — отвечал соловей и заводил свою ра­достную песню. Эта песня звучала всю ночь: и все, кто ее слы­шал: — звери в лесу, люди, жившие в соседнем селе — говорили: какое счастье снова слышать соловья после долгой зимы, и от этих песен их сердца становились добрее и счастливее.

И вот однажды из яичка кто-то громко постучал и скорлупа затрещала. «Скорее, скорее!» — закричала мужу соловьиха. Она очень не хотела, чтобы он пропустил этот особенный миг. Оба склонились над гнездом в ожидании. Еще одно постукивание — и скорлупа разлетелась пополам, а оттуда выглянул маленький, смешной и невероятно красивый малыш. Он был действительно невероятно красивым. От умиления мама и папа онемели. «Пусть песни твои будут благословенными!» — наконец первым при­шел в себя отец и промолвил традиционные в соловьином племени слова приветствия новорожденному. «Мы любим тебя и под­держим тебя в твоем полете», — уже от себя прибавила мама. И птенец, словно поняв смысл этих слов, радостно пошевелил­ся и... — родители в испуге отшатнулись: он родился с одним крылом!

«Как же он, бедняжка, полетит в теплые края?» — с отчая­нием промолвила мама. «А как будет добывать себе пищу? Он же не сможет летать», — загрустил отец. Им обоим стало очень грустно. Наконец птенец напомнил о себе попискиванием и этим привел родителей в чувство. «Он же, наверное, хочет есть!» — сказала мама, и отец вмиг полетел искать 'какой-то поживы, а соловьиха задумчиво сидела на ветви возле гнезда и смотрела на своего ребенка. «Что ждет его и всех нас, какая судьба нам суждена? Справимся ли мы с этим испытанием?» — мысли роились в голове, как стая мошек.

Шли дни, за весной наступило теплое лето. Их маленький сынок-соловушка рос очень медленно, не так, как другие птен­цы — как будто ему недоставало не только одного крыла, но и еще чего-то, очень важного для роста. Родители старались как могли: летали весь день, собирали и приносили для сына самую лучшую пищу из всего леса, но птенец и дальше оставался сла­бым. А когда наступал вечер, родители устало примащивались возле своего птенца в гнездышке и молча засыпали. Перепол­ненные грустью, они не могли петь своих песен. «Уже смолкли наши соловьи» — с печалью замечали и звери в лесу, и парни с девушками, выходившие вечером за село погулять. И им самим , почему-то меньше хотелось петь...

Проходили дни. Уже подросли птенцы у других птиц и ро­дители учили их летать. Приближалось время, когда надо было привести своих детей и показать их птичьей стае. Родители ста­рательно принаряжали своих птенцов, учили их приветственным песням и с нетерпением рассказывали о дне, когда они встретят­ся со своей большой семьей. Но не в нашей семье соловушек, чем ближе становился тот день, тем с большей тревогой билось их сердце. «Как мы полетим на птичий сбор, если сын наш не умеет летать? Что скажут другие о нем? Примут ли его?» — волновались родители. Наконец решили, что отец полетит один.

Никогда еще мать-соловьиха не ждала возвращения своего мужа так, как в тот день. Он прилетел с потухшими от печали глазами и долго не хотел говорить. Наконец, когда их сын уснул, отец промолвил: «Они сказали, что у настоящих птиц два кры­ла, так что наш сын не может считаться настоящим, а потому он не может быть членом стаи; А еще сказали, что это считается плохой приметой, когда стая принимает к себе кого-то, не похо­жего на всех». «Но мы же не оставим его здесь одного на зиму! Он же без нас пропадет!» — с болью воскликнула соловьиха. «Да, мы не оставим!» — твердо промолвил отец-соловей и ни с того ни с сего... запел. И что-то произошло в этот миг такое, что и жена его подхватила эту песню, и пели они так вместе до само­го утра. Пели свою печаль, свою боль, свою тоску и свою лю­бовь. И когда над лесом, наконец, взошло солнце, в их глазах было что-то новое, в их глазах светилась решительность любви и какая-то новая сила жизни.

Что-то странное случилось той ночью, потому что после этого сын-соловушка стал быстро расти и крепнуть. Более того, он стал подпевать своему отцу и матери — и их общая песня каждую ночь лилась над лесом, над селом, под небесами. «Какая красо­та, какое чудо! — говорили очарованные звери в лесу и люди из соседнего села. — Соловьи поют под осень, поют так хорошо, как не пели даже весной!» Своим пением провожала семья соло­вьев за небосклон птичью стаю, и листву, которая опадала с де­ревьев, и звезды, которые падали с неба. Маленький соловушка был очень счастлив: он когда не пел, то смеялся, когда не смеял­ся, то пел. А мать и отец любили его, любили так горячо, что, кажется, даже не чувствовали, как дни и ночи становились все холоднее. Они с пониманием смотрели в глаза друг другу, гото­вые любить и петь до последней минуты, пока зима не скует льдом их песню и сердце.

В тот год зима пришла как всегда неожиданно — ночью. Старая женщина с ледяным сердцем, которая приходила каж­дый год, чтобы дать покой и отдых земле и деревьям — укрыва­ла все снежным своим покровом. Но на этот раз ночь, когда зима вошла в большой лес, принесла неожиданность и ей. Она услы­шала пение, которого не слышала никогда за все свои бесчислен­ные годы жизни — пение соловьев. И было в том пении что-то такое, от чего защемило и растаяло ее ледяное сердце, а на ста­ром в морщинах лице появилась улыбка...

И была в тот год зима теплой как никогда. Соловьи пели всю зиму, и никто не замерз в тот год от стужи — ни звери, ни птицы, ни люди. Более того — некоторые деревья даже второй раз зацвели!

А потом снова пришла юная весна — в цветах и золотых лучах солнца.

Отец и мать соловушки построили свое гнездышко, и уже скоро соловьиха высиживала в нем новое яичко — отец же при­носил ей пищу, а сын пел — и днем, и ночью, с нетерпением ожидая появления брата или сестры. Родилась сестра. Она была очень красивой и с двумя крыльями. Взлелеянная в песнях и любви, она хорошо росла, быстро научилась летать, а поскольку была очень веселой и со всеми приветливой, то скоро у нее по­явилось много друзей среди птиц и зверей. Она приводила их к своему брату, который не умел летать, и он забавлял их всех сво­ими песнями — и вскоре у него тоже появилось много друзей. Они придумали для него что-то дивное — из лозы сплели ма­ленькую корзиночку, в которой соловушка мог сидеть, а они ле­тели и несли его, держа в лапках. И им всем было хорошо и ра­достно вместе!

Наконец, когда пришло время улетать в теплые края, все птенцы заступились за своего друга соловья. «Мы будем нести его поочередно, мы не можем оставить друга!» — в один голос воскликнули они, и стая отступила перед их единодушием. А са­мыми счастливыми в тот день были родители соловушки. «Он действительно счастлив! Он нашел столько друзей, и он так хорошо поет!» — с гордостью промолвил отец. «У нас замечатель­ные дети!» — склонив голову на плечо мужу, промолвила со­ловьиха.

Тот перелет был особенным для всей птичьей стаи. Все пти­цы несли поочередно корзинку с соловушкой. Была какая-то осо­бенная радость в том, чтобы заботиться не только о себе. Воз­можно, именно тогда стая впервые ощутила силу, которая есть в единстве и во взаимной поддержке. А еще особенным было то, что стая впервые летела с песней. Прежде птицы, когда летели в дальний путь, не пели, потому что берегли силы для перелета. Но в этот раз для них пел маленький соловушка. Он был счаст­лив, что таким образом может отблагодарить своих друзей. И от этой песни перелет был легким и радостным как никогда.

В том краю, куда они прилетели, было теплое лето. Утом­ленные, птицы приземлились отдохнуть на большом лугу. А ста­рый соловей, проводник стаи, вознесся в небо, чтобы побыть в одиночестве и подумать. А когда, наконец, опустился, то созвал к себе всех и промолвил: «Наверное, в природе не бывает оши­бок, и каждый из нас, такой, какой есть, имеет свое важное пред­назначение. Отныне в нашей стае будет место для каждого, и мы все будем заботиться друг о друге. А маленький соловушка помог нам всем постичь главное: то, что делает птицу настоящей птицей — это не сила крыльев и не величина клюва, но та песня, что живет в сердце!»

В тот день на большом лугу в птичьей стае было большое празднование с песнями и танцами. В тот день на большом лугу расцвело много новых цветов. Они цветут там и до сих пор.

А в птичьей стае до сих пор детям своим и детям детей своих пересказывают историю о соловушке с одним крылом и поют песни в память о радости того дня. И от тех песен весь мир ста­новится добрее и счастливее.

Сказка из книги О.И.Романчук. «Дорога любви. Путеводитель для семьи с особыми детьми».

**Добро пожаловать в Голландию.**

автор Эмили Перл Кингслей,

мать ребенка с синдромом Дауна

Меня часто просят описать переживания, связанные с появле­нием в семье ребенка с ограниченными возможностями. Для тех, кто сам этого не пережил и не может понять или представить, что это такое. Это как...

Период ожидания ребенка подобен планированию взлелеянно­го в мечтах волшебного путешествия в Италию. Вы покупаете гору справочников и строите чудесные планы. Колизей. Скуль­птура Давида работы Микеланджело. Гондолы в Венеции. Вы выучиваете несколько фраз на итальянском языке. Все это вас захватывает.

Наконец, после месяцев приготовлений наступает этот долго­жданный день. Вы собираете чемоданы и отправляетесь в путь. Через несколько часов самолет приземляется. Входит стюардесса и говорит: «Добро пожаловать в Голландию!» «Голландию?! Что вы имеете в виду? Мы летели в Италию! Всю свою жизнь мы мечтали об Италии! И сейчас мы должны быть в Италии!»

«Неожиданно изменилось расписание полетов. Вы приземлились в Голландии и здесь вы должны остаться. Обратного пути нет». И вы остаетесь. Вы вынуждены остаться. Покупаете другие справочники и изучаете совсем другой язык. Но с другой сторо­ны, в Голландии вы встречаете людей, которых в другом месте вы никогда бы не встретили. ЭТО ПРОСТО ДРУГАЯ СТРАНА.

Ритм жизни там медленнее, чем в Италии, и там не так кра­сочно. Но немного пожив, вы осматриваетесь и видите, что в Голландии есть оригинальные ветряные мельницы и тюльпа­ны, в Голландии есть картины Рембрандта... Но когда все другие, кого вы знаете, едут в «вашу» желанную Ита­лию и возвращаются из нее, вы не раз думаете: «Да, мы тоже дол­жны были быть там. Мы так планировали». И сожаление об этом никогда не пройдет, потому что потеря мечты очень мучительна. Но если вы всю свою жизнь будете оплакивать то, что вам не было суждено попасть в Италию, вы никогда не сможете полнос­тью понять, каким замечательным краем может быть Голландия.

**Сказка «Колечко-кольцо»**

автор Эльфика ( И.Семина)

У одной хорошей женщины было много-много маленького счастья и одно Большое Несчастье. Дочка у нее была больна, доктора сказали, что неизлечимо... А несчастье, оно ведь что? Как ложка дегтя в бочке меда. Сладкий вкус счастья напрочь отбивает!

Другая бы на ее месте, может, на горькую судьбину жаловалась да слезы на кулак мотала. Но наша Мамочка была иной! Потому как по жизни была большой оптимисткой. Это пессимист, как говорит­ся, в каждой возможности видит трудности. А оптимист, наоборот, в каждой трудности видит возможности.

Вот и наша из таких была. Где какую возможность увидит — сра­зу в карман, а дома вертит ее то так, то эдак — разбирается, значит, а как поймет, что это за возможность, — и ну ее использовать!

Мамочка наша дочку свою очень любила и очень-очень хотела ей помочь! Каждую возможность использовала. К лекторам холила. Колдунов слушала, к знахарям обращалась. Экстрасенсов спрашивала. Говорили они много и разное: кто обещал, кто утешал, кто последнюю надежду отнимал, да только в результате дочке от этого лучше не становилось. Но она не отчаивалась: впереди еще было столько неис­пользованных возможностей!!!

И вот однажды пошла она к очередному доктору, о дочке погово­рить, и нашла на улице колечко. Простенькое такое, незамысловатое, с голубеньким камешком. Сама бы носить не стала — но зачем-то взяла, положила в карман.

Доктор очень известный был — профессор, светило, стал он ей умные слова говорить, да такие, что не понятно ничего. Она ему: - Вы мне скажите, у нас есть надежда?

А он ей: - С одной стороны, нельзя не признать… Ас другой стороны, невозможно не согласиться...

Она ему: -Так улучшения имеются или нет?

А он: - Периеполяция радиальных сегментов... Амбивалентные сингулярности. .. Синкретность дискретности в разрезе структуризации...

Поняла Мамочка, что тут много не добьешься, затосковала даже, руки в карман засунула, а там — колечко. Ну, она его крутила-крутила, на пальце и надела. И вдруг такое услышала! Профессор вроде говорит, а поверх его голоса еще голос идет, только громче: «Господи, да что за наказание такое! Машину заправить не забыть... Да, и медсестру отругать — чего она опять куда-то умотала? Мамаша эта... Ну ведь сама же понимает, что медицина бессильна! А она все холит и ходит... Замучила вконец...»

- Кто вас замучил? Я, что ли? — на всякий случай переспросила Мамочка.

Профессор умолк на полуслове. «Ох, блин! Мысли она читает, что ли?» - испугался Голос.

-Извините. Спасибо. Я, пожалуй, пойду, — засобиралась Мамочка.

-Идите, голубушка, длите, — заторопился Профессор. — В общем, вы меня поняли. Если что — вы приколите!

-Ага, — пообещала ошарашенная Мамочка. — Все поняла. Если
что, то я конечно...

Она как-то сразу поверила, что и правда услышала его мысли. Ее это даже не удивило: она так давно хотела самого главного Чуда, что научилась верить во всякие чудеса! Только вот с чего бы вдруг??? «Колечко! — вдруг осенило ее. — Я «алела колечко! Наверное, оно волшебное! А ну-ка, проверим!» В холле поликлиники находился ап­течный киоск, вот туда она и направилась.

- Скажите, а это средство хорошее? — ткнула она пальцем в ка­кие-то новомодные капсулы для похудения, их по всем каналам рекла­мировали.

-Чудодейственное! — бодро сказала аптекарша. - Десять кг за неделю — влет!

-А почему такое дорогое? — И Мамочка надела колечко.

- Нанотехнологии! — авторитетно доложила аптекарша. — Последнее слово в науке!

-«Жрали бы меньше — не пришлось бы всякую дрянь глотать, Ой, разводят лохов на прессованный мел!!! Ой, разводят!» — неприязненно сказал Голос.

-Спасибо, — широко улыбнулась Мамочка и заспешила к вы­ходу. Колечко работало!!!

«Такое колечко постоянно носить нельзя, — подумала Мамоч­ка. — А то с ума сойдешь от чужих мыслей. Сниму пока!»

И она заторопилась домой — у неё была идея.

Дома она сразу кинулась в детскую, к дочери. А дочь, как всегда, лежала в кроватке, смотрела в потолок и молчала. «Какая у меня все-таки славненькая девочка — с удовольствием отметила Мамоч­ка. — Просто прелесть! А сейчас мы послушаем, о чем моя прелесть думает»

И она надела на палец чудесное колечко. Но тут ее ждало разо­чарование: ничего не получилось. Ну то есть она не услышала ни сло­вечка!

— Детка, поговори со мной! — попросила Мамочка. — Пожалуй­ста! Ну просто скажи, ты меня слышишь?

Но ответом ей была тишина. Девочка ее все так же отрешенно смотрела в потолок, даже реснички не дрогнули.

— Ладно. Не сейчас, так потом! — вслух сказала Мамочка и по­мчалась готовить специальную диетическую еду для дочурки.

Но ни сейчас, ни потом, ни в следующие дни Голос не проявился. Хотя другие Голоса звучали исправно, стоило надеть колечко на палец.

Так, вывозя дочку в коляске на прогулку, она услышала жалостли­вый Голос дворничихи: «Бедная женщина, за что же ей такое наказа­ние?»

«Ну вот еще, скажет тоже, наказание! — мысленно фыркнула Ма­мочка. — Не наказание, а испытание! И не „за что", а „для чего"!».

Она и вправду была редкостной оптимисткой, наша Мамочка. И вовсе не считала своего ребенка наказанием, а любила просто так, ни за что.

Колечко она теперь носила везде! Благодаря ему она узнала, что начальник-самодур, который все время к ней придирался, на самом деле панически боится, что она уйдет; потому что такого специалиста ему в жизни больше не найти, — это придало ей уверенности на рабо­те. И зарплату ей прибавили, стоило только заикнуться!

Ещё она узнала, что школьная еще подруга Манька, которая все время говорит слова утешения и ободрения, на самом деле радуется, что у нее-то самой все хорошо, а у успешной, красивой Мамочки — такое несчастье. Но Мамочка не стала обижаться - зачем?

Заезжая целительница, к которой Мамочка хотела отвезти дочку, по телефону говорила веско и убедительно, а Голос в это время прикидывал, сколько денег можно срубить с этой доверчивой мамашки. В успехе лечения целительница сильно сомневалась, веры в ней не было. «Ну что ж, я не обижаюсь, это мне просто не подходит», — по­жала плечами Мамочка и положила трубку.

Молодой батюшка в церкви сказал ей: «Господь не дает нам ис­пытания не по силам», а Голос сказал: «Господи! Дай этой женщине смирения — все пройти и все преодолеть!» Мамочка посмотрела на батюшку с уважением. Редкий случай: что думает, то и говорит! А сми­рение ей было ой как нужно!

А однажды, гуляя с дочкой в парке, она услышала мысли какой-то бабульки. И даже остановилась: до того странные вещи Голос говорил. «Надо же, еще звездный ребенок... Как много их стало в нашем мире! Видно, за грехи наши... Хорошо, что хоть звезды нас не забывают!»

Мамочка смотрела на старушку во все глаза. О каких звездах она говорила? И при чем тут ее девочка? Пересилив смущение, она зачем-" то стянула с пальца кольцо, подошла к старушке и робко спросила:

* Извините, а вы сейчас про звезды думали?
* Думала, деточка, думала, — закивала старушка.

Казалось, она ничуть не удивилась, и смотрела на Мамочку ласко­во и ободряюще.

* А вы не могли бы мне объяснить, почему вы сказали о моей дочери, что она «звездный ребенок»?
* Разумеется, деточка! Разве ты сама никогда не слышала это легенду?
* Нет... Ничего такого я не слышала! — помотала головой Ма­мочка.
* Тогда я тебе ее расскажу... Я вижу, ты созрела! Ну, слушай...
У каждого человека есть душа. Она — порождение звезд. А звезды, как известно, состоят из чистой Любви!
* Звезды состоят из Любви... — завороженно повторила Мамоч­ка. — Так вот почему влюбленные так любят смотреть на звезды.
* Да, поэтому... Они чувствуют притяжение!
* Очень красивая легенда. Но как...
* Не перебивай! — строго сказала старушка. — Это ведь еще не все. Так вот: каждая планета — это большой организм, состоящий из множества клеточек. Из нас, людей. Если у каждого душа была бы чиста, то все черпали бы энергию Любви от звезд и планета был бы здорова и счастлива. Но люди стали слишком часто забывать о душе.,.
Стали обижаться, воевать, нападать на ближнего, жаждать чужого... Иссякает в людях любовь... И они начинают отбирать энергию друг у друга.
* Иссякает любовь? Но как же тогда...
* В том-то и дело/ Мир не может существовать без Любви, он начинает разрушаться! И когда любви становится слишком мало, на помощь приходят звезды. Они посылают нам частичку себя, чистые души, чтобы они немножечко пожили на Земле и улучшили наш мир.
Это и есть «звездные дети».
* Как? Погодите! Я не поняла... «Звездные дети» - это кто? Вы же говорили, что моя дочь и есть «звездный ребенок»?! — Мамочка пребывала в явном замешательстве.
* Так и есть. Твоя девочка — «звездная душа». Она пришла на Землю, чтобы ее немножечко почистить. Чтобы увеличить Любовь!'
* Но ведь она ничего не может! Она не разговаривает. Она не ходит. Она ни с кем не общается. Как же она может увеличивать Любовь!
* Но ведь ты ее любишь? Ты же любишь ее не за то, что она разговаривает, приносит или делает? Ты же просто так , ни за что?
* Конечно! Ведь она так нуждается в моей любви! Как никто другой! — страстно воскликнула Мамочка.
* Ну вот видишь/ — засмеялась старушка. — Ты сама и ответила на свой вопрос.
* Но почему, почему у нее хилое, больное тельце? Почему она не может есть то, что едят все люди? Почему она не как все?
* Потому что она действительно не как все,- объяснила старушка. — Она слишком «звездная», понимаешь? Такая/ маленькая звёздочка. От накала ее души земное тело вроде как плавится. Не выдерживает света!
* Так, получается, поэтому «звездные дети» рано ухолят? — спросила Мамочка.
* Поэтому, дорогая. Они и так много делают для нас. Слишком много! Рядом с ними и мы чистимся, становимся мудрее, добрее, светлее. Заново учимся любить! И ещё — слышать Голос Вселенной,
* А почему тогда «звездных детей» часто бросают? Ну, в детские дома отдают? Или в роддоме оставляют?
* Каждый волен принять или не принять помощь, — вздохнула старушка. — И не всем дано выдержать рядом с собой чистый свет далекой звезды. Некоторым уже не помочь…
* Бабушка, миленькая, а мне, мне — дано?
* Тебе дано - заулыбалась старушка. — Иначе бы ты ко мне просто не подошла.
* Да я не потому подошла, — объяснила Мамочка. — У меня просто есть колечко. Я из-за него могу слышать мысли других.
* Колечко? Что за колечко?- заинтересовалась старушка. — Покажешь мне?
* Конечно! Вот оно, — достала свою чудесную игрушку Мамоч­ка. — Я его нашла, и начала слышать, что думают люди.
* Симпатичное, — сказала старушка, повертев колечко и при­мерив его на палец. — Только нет в нем никакой магической силы. Обычное оно. Даже не золотое.
* Но как же? Я же сама слышала Голоса! Или вы хотите сказать,
что я сошла с ума?- растерялась Мамочка.
* Нет, деточка, вовсе ты не сошла с ума! Просто, находясь ря­дом со «звездным ребенком», сама немножечко становишься звездой. И тебе начинают открываться тайны Мироздания. Ты мне поверь! Уж я-то знаю. А колечко — ни при чем...
* Откуда вы все это знаете? — спросила пораженная Мамочка.
* Я тоже много лет приходила в этот парк со своим «звездным мальчиком». Я знаю.
* А... где он сейчас?
* Он покинул, нас, девочка моя. Давно уже. Побыл на Земле, сколько могло выдержать несовершенное земное тело... Он выполнил свое задание — принес со звезд столько Любви, сколько смог; и вер­нулся. Теперь он дома. А я — здесь. Помогаю ему. Рассказываю другим то, что сумела понять сама. Жаль только, что мало успела...
* Вы помогаете людям вновь вспомнить, что они — порождение звезд?

— Да, моя хорошая. И еще то, что они состоят из Любви.
Мамочка посмотрела на колечко, а потом на сидящую в коляске дочку. Такую отрешенную, такую беспомощную, такую родную... Глаза девочки были широко открыты, и она смотрела вверх. Наверное, она видела звезды. И внутри нее тоже были звезды, В ее маленьком тельце была упакована бесценная посылка из самой настоящей, чистой, звездной любви — той самой, что послана из глубин Вселенной напомнить каждому, Кто Он Есть на Самом Деле.

«Я люблю тебя», — донесся до нее едва слышный голос, почти шепот. Может, она наконец смогла услышать свою дочь. А может, Вселенную.

— И я тебя, очень-очень! До неба! — ответила она. Может быть дочери. А может быть, Вселенной.

**Бредущие во Тьме.**

автор Эльфика (Ирина Семина)

Мне часто снится один и тот же сон. Ночь, пустынное шоссе с белой разделительной полосой, теряющееся во тьме, по бокам – два ряда фонарей, словно подвешенные звезды, разгоняющие мрак. Я иду по кромке шоссе и напряженно смотрю влево и вниз. Там, под высоким крутым откосом, точно такое же шоссе – те же два ряда фонарей, разделительная полоса, ровный асфальт, и по дальней кромке тоже идет человек. Но, в отличие от меня, он не смотрит по сторонам. Он вообще никуда не смотрит. Его взгляд устремлен внутрь, в себя. Он двигается размеренно и механично, как робот. Я его знаю, этого человека. Это мой сын. Я очень боюсь, что он оступится и упадет - его шоссе, как и мое, слева обрывается высоченным откосом. Улетишь – костей не соберешь. Надо быть предельно внимательным. Но он смотрит вперед незрячими глазами и не ощущает опасности. Я хочу крикнуть, предупредить, но мой крик повисает тут же, неподалеку от моих губ, словно у него нет возможности слететь туда, ниже. Звуковые волны в этом странном пространстве почему-то не распространяются. Не слышно даже звука шагов. Полное, абсолютное безмолвие.

Тут шоссе делает изгиб, надо поворачивать, а мой мальчик продолжает идти по прямой, и через секунду его нога зависнет над бездной, и тогда… Я отчаянно кричу, срывая голос, увязая в ватной тишине, – и просыпаюсь в холодном поту. Слава Богу, это только сон. Всего лишь сон… Хотя наша жизнь очень, просто пугающе, на него похожа.

Я – мама «особенного ребенка». У нас диагноз – аутизм. Вот уже 15 лет мы с этим живем, и я давно оставила наивную надежду на то, что в один прекрасный день мой ребенок вдруг стряхнет с себя сосредоточенное оцепенение, засмеется, запрыгает и завопит во все горло: «Ну что, здорово я вас разыграл???». Нет, таких затяжных розыгрышей не бывает, так что все правда. Аутизм поселился с нами навсегда, и с этим мне давно пришлось смириться.

Аутизм – это такая болезнь, отклонение в развитии. Если кто не слышал, я расскажу: «ауто, авто» – по-гречески значит «сам». Тот же корень, что в словах «автономный», «автоматический», что значит "самодостаточный, самонаправленный". В общем, все сам и в автономном режиме. Ему никто не нужен. Он живет в своем самодостаточном мире и не впускает туда никого, даже меня. И его «самонаправленный» взгляд направлен внутрь – туда, где живет только он сам, в своей запредельной аутентичности. Его реакции на внешний мир неадекватны. Я никогда не знаю, что их вызвало, и почему он вдруг ни с того ни с сего начинает прыгать на месте, или взмахивать руками, как крыльями, или безутешно плакать, или отчаянно скрежетать зубами, или прятаться в темные углы, лицом к стенке… Я не знаю, а он не может сказать. Он всегда молчит и никогда не смотрит в глаза. Ему не нужен никто, но нужна я – его мама, хоть он об этом, возможно, и не знает. Я помогаю ему жить и выживать в этом огромном и чужом для него мире.

Я люблю его так, как невозможно любить обычного ребенка. Когда обычные дети растут, они постепенно обретают самостоятельность, отдаляются и отделяются от мамы, пока не станут взрослой, автономной и самодостаточной личностью. Вот видите, и тут – автономность и самодостаточность… Но в этом случае – со знаком «плюс», а в нашем – со знаком «минус». Без меня он просто умрет. Поэтому я его все еще люблю как часть себя. Я не расслабляюсь ни на минутку и делаю все, чтобы защитить его и сделать по возможности счастливым. Хотя чаще всего мне трудно определить, счастлив ли он. Ведь он молчит, и лицо его безучастно, а те эмоции, которые он все-таки иногда проявляет, никто не может «перевести» на человеческий язык.

Я знаю про аутизм много, очень много. Ведь я старалась помочь моему мальчику, как только можно, и изучила проблему аутизма вдоль и поперек. Я знаю, что аутизм бывает разный, и в отдельных случаях возможна полная адаптация к нормальной жизни. Я знаю, что многие гении и выдающиеся люди были аутистами. К сожалению, это не наш случай. Мы так и не научились ни читать, ни писать, ни говорить. Так бывает. Мой ребенок все еще бредет во тьме по бесконечному шоссе…

Вопросы «за что?» и «почему?» в нашем случае неконструктивны. Просто так есть. А вот вопрос «зачем?» все еще открыт. Зачем ему такой опыт? Зачем он мне? Что мы должны из этого понять, извлечь? Может быть, вы скажете, что глупо – задаваться такими абстрактными вопросами, когда нужно решать насущные проблемы. Но я верю в Бога, и в то, что все, что нам ниспослано – не просто так. У всего имеется какой-то глубинный смысл, и его очень важно понять. Иначе – зачем все это???

И вот сегодня вечером я, накинув теплую курточку, вышла на балкон, чтобы увидеть Вифлеемскую Звезду. Сынуля уснул, у меня есть время для себя. Хотя по-настоящему побыть одной мне не удается – все время незримо присутствует мой мальчик, я боюсь разорвать эту связь даже на секунду. Я смотрела на звезды – они были далеки, холодны и равнодушны, такие же отстраненные, как мой ребенок. Я почувствовала, как трепыхнулось и заныло мое сердце – изболевшееся сердце матери «особенного» ребенка. Это было нельзя, мне ни в коем случае нельзя распускаться, ведь случись что со мной – и страшно подумать, что будет с ним. Поэтому я стала молиться, обращаясь туда, к звездам. Не о чудесном исцелении, нет. О том, чтобы мне ниспослали сил, твердости и понимания. Я исступленно твердила свою просьбу раз за разом и впала в какое-то странное состояние, не то транс, не то анабиоз. И вдруг одна из звезд стала падать. Хотя нет – не падать, а просто приближаться по широкой дуге, стремительно увеличиваясь в размерах, пока не зависла прямо напротив нашего балкона, там, где в темноте угадывались крыши гаражей.

- Тихо, не кричи, - прошелестела Звезда, распространяя мягкое голубое сияние. – Просто направь мне мысль, и я тебя услышу.

Я ничуть не удивилась этому тихому голосу – боже мой, мало ли необычного и особенного в этом мире? Аутизм, например… И на меня вдруг снизошло необычайное, ясное спокойствие. Я перестала чувствовать свое тело, словно мой разум освободился от физических оков и стал автономным. И мысли вдруг стали легкими и ясными, как будто очистились от шелухи случайных слов и ассоциаций. Только она и я, и между нами – прямой луч связи.

- Скажи мне, Звезда, - мысленно позвала я, - зачем нам ниспослано такое испытание?

- Какая разница? Разве от знания что-то изменится? – ответила Звезда.

- Изменится, - твердо сказала я. – Для меня – да. Это придаст мне сил, если я буду знать, почему мой мальчик обречен брести во тьме.

- «Брести во тьме»… - и Звезда засмеялась. Смех у нее был тонкий, серебристый. – Да он куда более зрячий, чем любой землянин, и чем ты – тоже.

- Зрячий? Нет, ну конечно, он не слепой, он все видит. Но не воспринимает! Иногда мне кажется, что он смотрит в другое измерение.

- Так оно и есть, - подтвердила Звезда. – Он не хочет, не может смотреть сюда, на Землю, где бредут во тьме миллиарды зрячих. У него обнаженная душа.

- Обнаженная душа?

- Да. Он слишком честный, понимаешь?

- Не понимаю, - призналась я. – Что ты пытаешься мне сказать? Что значит «слишком честный»?

- Он не может играть по вашим правилам, - объяснила Звезда. – Ему больно…

- Больно – что?

- Ваши души изначально бывают чисты, но стоит вам родиться, и вы постепенно начинаете обрастать коркой. Наращиваете панцирь, чтобы можно было более или менее сносно существовать. А у него такой корки нет. Поэтому он очень уязвим. У него совсем нет защиты…

- Ну как так «совсем нет»? Ведь я оберегаю его, - удивилась я. – Я окружаю его любовью, занимаюсь с ним, я забочусь о нем, я никому не позволяю его обижать!

- Ты не понимаешь, - слегка качнулась Звезда. – Он чувствует боль человечества как свою. И не может с ней справиться – так она велика. Слишком велика для одной души.

- Но мы все (или почти все!) чувствуем боль человечества. Переживаем, когда где-то катастрофа, помогаем нуждающимся, поддерживаем страждущих, боремся со злом… Мы сочувствуем и сопереживаем! – возразила я.

- Вот именно… Со-чувствуете. Со-переживаете. А он чувствует и переживает. Как будто это происходит с ним, и все одновременно, в одно и то же мгновение. Представь, что ты каждое мгновение принимаешь на себя за всех и боль утраты и гнев предательства, горькую обиду и лютую ненависть, неизбывную вину и несправедливое обвинение, и еще много всего… Ты бы вынесла?

- Нет, разве такое можно вынести? – испугалась я.

- Вот видишь… Даже с твоей коркой этого было бы слишком много. А он – обнажен, его душа не имеет иммунитета ко лжи, к коварству, к любому злу… И что он может? Только отгородиться, перестать видеть замечать, и реагировать. Уйти в себя, туда, где безопасно.

- Но от этого он становится еще более уязвимым, - сказала я. – Нельзя, невозможно жить среди людей и не вступать с ними в контакт. Он ведь – часть человечества…

- Это ты – часть человечества, - тут же ответила Звезда. – А он – само человечество. Он – как многоканальный передатчик, понимаешь? В нем на разные голоса вещает весь мир. Он так настроен, и с этим ничего не поделаешь…

- Неправда! – отвергла ее слова я. – Я знаю случаи, когда дети с таким же заболеваниями развиваются, начинают говорить и общаться, приспосабливаются к жизни! Их еще называют «люди дождя»…

- Просто у твоего ребенка слишком тонкая настройка, - тихо сказала Звезда. – Одни способны со временем нарастить хоть какую-то корку, а другие – нет. Но они очень, очень нужны Вселенной, поверь!

- Ты сказала – «передатчик», - вспомнила я. – А кому и что он передает?

- Нам. Звездам, - просто ответила она. – Вы все бредете во тьме. Вы совершаете множество нелогичных и разрушительных поступков, из-за которых жизнь на Земле может прерваться в любую минуту. Вы изобретаете все новые и новые способы уничтожения друг друга и окружающей среды, не задумываясь о последствиях. Если мы будем знать, мы сможем вам помогать. Но ваши умы засорены искаженной информацией, ваши чувства все время лгут вам, а ваши души разучились видеть. Некоторые способны различить частности, но уже не могут охватить целостность. А вот «люди дождя» эту способность сохранили. Они передают информацию в чистом виде, такой, какая она есть. Что ж поделаешь, если она такая страшная…

Я молчала. В моей голове мгновенно пронеслись мысли о техногенных катастрофах, бездумном и опасном использовании атомной энергии, грязных политических играх, оружии массового уничтожения, генетических экспериментах… Мой бедный мальчик! Как же все это принимать на себя, если корки нет, и душа так и не смогла огрубеть…

- Представь себе сеть, - помолчав, сказала Звезда. – По всей планете разбросаны вот такие «передатчики». И Звезды имеют полную картину того, что творится на Земле. Благодаря этому, нам до сих пор удавалось вас спасать. Иногда – в последнюю секунду, но удавалось. Понимаешь, как важна их миссия?

- Пока что я поняла только одно: он переполнен ужасом, - горько сказала я. - Ему невыносимо страшно выйти из своей скорлупы и попасть в наш безумный мир. Мы-то привыкли, мы уже разучились бояться. Мы просто живем! А он…Слишком ранимый… Слишком чистый для этого несовершенного мира, где каждый бредет во тьме, и немногим удается пробиться к Свету.

- Ты спрашивала – «зачем?». Зачем это происходит с ним – ты теперь знаешь. Поняла ли ты, зачем это происходит с тобой?

- Да, - отвечала Звезде я. – Я должна еще тщательнее охранять и беречь его, чтобы он мог выполнять свою миссию. Я должна помогать ему всем, чем смогу. И еще – я не должна дать ему упасть.

- Ты правильно поняла, - кивнула мне Звезда. – Ты сможешь, потому что в душе каждой мамочки такого ребенка сияет свет Звезды. Он дает вам силу.

И она протянула ко мне тонкий голубой лучик, который легко коснулся моей груди, словно мягкая ладошка.

- До встречи, - шепнула Звезда и стала подниматься вверх, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. – Я полетела делать свое дело, а ты делай свое. Прощай…

Я до сих пор не знаю, что было там, на балконе. Действительно ли ко мне спустилась Звезда, или я все это придумала, или почудилось… Впрочем, мне все равно. Главное, что после этого я обрела уверенность и ясность. Если мой сын – «особенный» ребенок – что ж, мне предстоит стать «особенной» мамочкой.

Мне все еще снится мой сон с двумя ночными шоссе, но теперь он немного другой. Я так же иду по верхней дороге, а сыночек – по нижней. Он так же погружен в себя и не видит поворотов. Но я уже не та, что прежде: во мне нет тревоги, потому что от меня к нему тянется тонкий голубой лучик, соединяющий нас надежно и крепко. Этот луч словно поводок, а я – поводырь. Я веду своего мальчика по дороге жизни. И я знаю, что проведу его по краю любой пропасти, и не дам ему упасть, чтобы он смог выполнить то, что ему предначертано судьбой.

Так мы и движемся по нескончаемой ленте шоссе, а выше и ниже идут, едут, летят, спешат в будущее другие такие же люди, живущие на нашей планете. И пусть все мы пока Бредущие во Тьме – у нас есть сеть из «людей дождя», и, наверное, есть еще какие-то средства высшей защиты, и главное – за нами наблюдают Звезды, и я верю, что когда-нибудь мы все обязательно придем к Свету.