**Найважливіший урок**

 Лілія Романівна ніяк не могла заспокоїтися. Думки про Колю не давали заснути. Сьогодні на нараді знову говорили про нього. Шкільний психолог був дуже стурбований висловлюваннями хлопчика. Коля часто говорив, що нікому не потрібен, що ніхто його не любить, він хоче померти. Особливо це страшно звучало на тлі дитячих самогубств, які прокотилися по країні в останні кілька місяців. Чому і навіщо ці діти зробили цей страшний, незворотний крок у прірву? Групи смерті в інтернеті, бажання справити враження на інших, депресія, непорозуміння з близькими, нестача спілкування …

 Їм здавалося, що смерть стане виходом із ситуації. І діти не розуміли, що життя, як гру, не можна буде почати спочатку, і за смертю - буде тільки тьма.

О, як легко і необачно вони робили цей крок ... Крок у прірву ...

 Світ сколихнули ці смерті, як і два роки тому, коли Лілія Романівна тільки прийшла працювати в цю школу. Вона готувала свято для малюків, коли страшна новина змусила забути про все: випускниця Карина, залишивши прощальне відео, вистрибнула з вікна ... Що змусило її це зробити, так і залишилося таємницею ... 17-тирічна красуня, вже наречена, яка за кілька місяців мала закружляти у випускному вальсі, у якій попереду повинні були бути нові зустрічі, подорожі, безтурботне студентство, сміх дітей, радість і щастя, розчарування й надії, сльози і посмішки - все те , що називається ЖИТТЯ ....

А замість цього-закрита труна і тьма ... Вона перекреслила своє життя, як чернетку, так легко і просто ... Можливо, їй здавалося, що вона нікому не потрібна ... Тільки було страшно дивитися на матір, хлопця і класного керівника Карини. Все в школі, дуже важко переживали цю жахливу смерть як особисту трагедію. Кожен звинувачував себе, що не передбачав біду, що не попередив ... "Чому вона це зробила?" - на жаль, це питання назавжди залишилося без відповіді. Може, Карині здавалося, що її проблему не можна розв'язати. Так, в житті бувають проблеми, розчарування, сльози, біль. Тільки вони мають свій кінець. Рано чи пізно труднощі закінчуються. Адже немає нерозв'язаних проблем, все можна виправити, доки ми живі, а щось виправить тільки час ....

Все проходить рано чи пізно, і після самої чорної ночі, обов'язково буде прекрасний світанок ... Так, все можна виправити, змінити, доки ми живі ...

 Жодну нормальну людину не може залишити байдужим це страшне і жахливе явище –дитячі самогубства. Тим більше, педагога ... Лілія Романівна зітхнула. Вона і сама чула, як Коля говорив, що не хоче жити ... Але що може зробити вона? Як може допомогти? Вона - молодий, ще недосвідчений фахівець? Коля навіть не був з її класу. Чому ж вона так переживала зараз? А може і тому, що колись Лілія Романівна і сама відчувала схожі почуття. Тоді, кілька років тому, вона поховала улюблених батьків, втратила роботу, тяжко захворіла. Ледь оговтавшись від смертельної хвороби, стала шукати нову роботу, адже потрібно було на щось жити, допомоги чекати було нема від кого ...

 Вона влаштувалася в нову школу, а й тут не склалося. Діти бавилися і не слухалися, колеги не розуміли. Так, таке буває. Але Лілія Романівна тоді дуже втомилася ... День був важкий, діти знову не слухали урок, а одна з колег накричала на молодого педагога. І весь той відчай, який накопичився за ці місяці, весь біль - раптом пролився сльозами. У той момент вона теж захотіла все це закінчити. Щоб не було більше цього роздираючого серце болю і самотності ...

 "Навіщо все це мені? - думала вона - Адже нічого у мене в житті не складається, нічого не виходить, і як я втомилася від цих розчарувань і болю. Скільки болю, скільки, скільки ..."

 Порушуючи правила педагогіки, Лілія Романівна розплакалася, прямо при дітях. Повисла тиша. А потім, одна дівчинка, Богдана, заглянувши їй в обличчя, запитала:

- Це через нас? Ви плачете через нас?

-Ні!- прошепотіла Лілія Романівна, і вибігла з кабінету, щоб заспокоїтися.

 А коли повернулася...У класі все ще тривала тиша. Учитель хотіла продовжити урок, як раптом Богдана встала і розкрила дошку. Там, нерівним дитячим почерком було написано: "Ми любимо Вас, Лілія Романівна!" І вперше за довгі місяці, очі вчителя засяяли. Вона зовсім розгубилася, і прошепотіла: "Дякую."

А коли продзвенів дзвінок, діти стали збиратися додому. Тільки дві дівчинки, учениці 4 класу, Богдана і Аліна кудись втекли. Лілія Романівна вже стала турбуватися, як раптом, вона побачила дівчаток з букетом квітів. Скромні, весняні білі квіти, які вона так любила.

* Це Вам, сказала Богдана. Тільки не плачте, будь ласка більше. Ми вас любимо...

 І Лілія Романівна забула про свої проблеми і біди. Начебто, вона раптом зовсім інакше поглянула на своє життя, побачила те, чого не бачила раніше. У неї була улюблена робота і люди, які її люблять, і діти, і... ці білі квіти. А значить, все можна пережити, подолати всі труднощі, все виправити. Просто потрібно ЖІТИ. ЛЮБИТИ.

 Так, Лілія Романівна багато вчилася. Вона закінчила два університети, аспірантуру, з десяток різних курсів. Але той урок, який їй, високоосвіченому вчителю, дали ці маленькі дівчатка з 4 класу, запам'ятала на все життя. Це не вона навчила їх математики, а вони навчили її ЛЮБИТИ.

Дали найважливіший в житті урок.

 І тепер Лілія Романівна думала: "Як допомогти Колі?" Маленький, 9-річний хлопчик, який відстає у навчанні, над яким сміялися однокласники і не розуміли вчителя. Здавалося, у нього нічого не виходить, його ніхто не любить. Звичайно, допомогти може тільки любов і увага. Це так мало, і так багато одночасно. Як говориться в тій приказці? "Ви можете померти, і світ цього не помітить. Ви можете залишитися жити і врятувати світ. Нехай не весь, але світ однієї

людини..." Коля з класом приходив на урок до колеги, з якою Лілія Романівна ділила кабінет. Після уроку вчитель спілкувалася з дітьми, вони обіймали її. Коля поводився дуже насторожено.

-Коля, а у тебе як справи? Розкажи! -прохала Лілія Романівна.

 І хлопчик розповідав, а згодом перестав бути схожим на колючого їжачка. Іноді Лілія Романівна пригощала його шоколадом, а одного разу навіть написала маленьку листівку без підпису, щоб цей нещасний хлопчик розумів, що він комусь потрібен, що його хтось любить. Як вона хотіла йому допомогти вирватися з цього виру відчаю і самотності, зрозуміти, що життя, хоч і може бути важким і страшним, але така прекрасне ...

 Згодом Коля став розквітати на очах. Він став впевненим в собі, чарівним хлопчиком, почав добре вчитися. А одного разу він підійшов до Лілії Романівни, обійняв і сказав: "Я Вас люблю! Ви-найкраща". І серце вчителя співало від щастя. Вона зрозуміла, що хлопчик засвоїв цей найважливіший в житті урок. Урок любві.