Усі ми мріяли, усі так чи інакше шукали себе і свій шлях. Хтось йшов крізь терни, хтось – одразу летів з-поміж зірок. Та ми всі рухались до майбутнього. Аж раптом застигли, як ті біблійні соляні стовпи з Содому та Гоморри. Ми озирнулись і побачили свою країну у вогні. Палали наші закони і права, палали сподівання та принципи, наша самосвідомість була охоплена полум’ям. Вогняні язики жерли наше розуміння та відчуття Батьківщини доки не залишили по собі чорні обвуглені руїни.

Здається, що більшість з нас так і не змогла досі зрушити з місця. Ми лишилися тими соляними стовпами, мовчазними бездіяльними свідками. Просто стоїмо і спостерігаємо як з місця злочину прибирають докази. Ввижається наче руїни, що ще димлять, хтось вже огортає тонким мереживом. На ньому намальовані нові усмішки та щасливе майбутнє, реформи та покращення. Проте під цією декорацією ще курить наша справжня історія…

Ми стомлені та нажахані, пригнічені та сліпі. Але час рухатись. Час починати все наново. Час усвідомити цей урок. Ми не змінимо світ, доки не змінимо себе. Лише шляхи кожного з нас вкупі складуть ту дорогу, яку ми шукаємо до нашого спільного майбутнього. Ця тема не нова, та й наступне не буде відкриттям, проте…

Мій шлях до життєвої мети легко уявити стежкою в лісі. Десь там за лісом я бачу скелю, а на її верхівці – моя мета. Дороги я не знаю, бо крокую нею вперше. Та й до мене тут ніхто не ходив, тому прокладаю свій шлях майже наосліп. І кожен мій рух – це вибір. Направо чи наліво? Яром чи галявиною? Навпростець чи в обхід? Так само і прокидаючись вранці, я починаю майже цілодобову низку виборів. Вони стосуються як мого особистого життя, так і суспільного. Бо я впливаю на все, що мене оточує, і оточення моє своїм щохвилинним вибором впливає на мене.

Можливо й зміни, яких ми прагнули, мали статися не ззовні а всередині кожного з нас? Можливо порятунок, якого шукали, – це світло наших сердець, що не гасне? Чи можливо, що довгоочікуваний мир має бути укладений спочатку в наших душах? Чи має сенс те, що свобода, яку шукаємо, - це свобода від страху, страждання, відчуття неповноти, недостатності, тому й від непомірних бажань та зациклювань, від відчуття, що чогось постійно не вистачає, від психологічної залежності?\*

Повертаючись до анології зі стежкою в лісі, хочеться сказати: «Користуйтеся компасом, а не мапою!» Нехай прагнення вашої душі і стануть тим компасом. Обирайте напрямок свого життя за ним, відмовившись від того, щоб рухатись прокладеним маршрутом у точку призначення. Нехай ваш життєвий шлях не буде прямим, а в’ється, народжується та змінюється в часі. Живіть кожним моментом та відкривайте безліч нових стежок-можливостей. Не бійтеся заблукати! Неправильний, на перший погляд, поворот – це шанс навчитися чогось нового та отримати важливий досвід для майбутніх звершень. \*\*

\* Думка взята з авторської програми Бориса Гребенщикова «Аэростат Пасха: Делать и Быть»

\*\* З книги Стівена М Шапіро. «Жизнь без целей»