***Притча про час***

Уявіть, що кожного дня ви в банку отримуєте 86 400 доларів. І витратити ці гроші можна тільки цього дня, переносити покупки ні в якому разі не можна. Що ви будете робити? Звичайно, витрачати гроші!

У кожного з вас є такий банк і він називається ЧАС. Щоранку ви отримуєте 86 400 секунд. Пізно вночі ви підраховуєте підсумки, не дивлячись ні на що!!!

Якщо ви хочете дізнатися скільки коштує рік, запитайте про це студента, який не склав вступні іспити до інституту.

Якщо ви хочете дізнатися скільки коштує місяць, запитайте про це жінку, котра чекає дитину.

Якщо ви хочете дізнатися скільки коштує тиждень, запитайте про це редактора щотижневої газети.

Якщо ви хочете дізнатися скільки коштує година, запитайте про це закоханих, які чекають на побачення.

Якщо ви хочете дізнатися скільки коштує хвилина, запитайте про це людину, яка запізнилась на потяг.

Якщо ви хочете дізнатися скільки коштує секунда, запитайте про це людину, яка дивом врятувалася від аварії.

Якщо ви хочете дізнатися скільки коштує мілісекунда, запитайте про це спортсмена, який отримав срібну медаль на Олімпійських іграх замість золотої.

Кожного дня ви отримуєте 86 400 секунд, і кожного вечора вони зникають. Даремно чи ні – все залежить тільки від вас.

І мені хочеться, щоб 2 700 секунд, які ми проведемо разом, минули недаремно й торкнулися ваших сердець. Успіхів вам!!!

***Ми всі потрібні***

Одного разу в маленькому містечку побудували церкву. Усі жителі міста ходили і насолоджувалися красою цієї церкви.   
 Але на верхівці, в дошках даху, один маленький цвяшок чув усі похвали і розмови про церкву.   
 Він чув, що люди хвалили усі частини церкви, але нічого не казали про нього. Про всі частини говорили: про арки, про хрест, про дзвіницю, про все говорили... Але ніхто ні словечка не сказав про цвях...   
 «Якщо я такий незначний, то я тут нікому не потрібен», — подумав цвях і вискочив з дошок, до яких він був прибитий.   
 В ту ж ніч, коли він дізнався про свою непотрібність і вискочив, падав сильний дощ. На місці, де вже не було цвяха, стала роз’їжджатися черепиця, і через утворену дірку почала проникати вода.   
 Уся церква була залита водою. Фарба стекла зі стін, Біблія була зіпсута, а всі прекрасні мозаїки позмивалися.   
 Ось так стається... із-за одного цвяха. Все руйнується.   
 Хоча багато хто нас не хвалить, хоч ми й невідомі, проте всі ми потрібні.

[***Про чисті помисли***](http://insight-smela.at.ua/blog/pro_chisti_pomisli/2010-04-24-13)

Одна подружня пара переїхала на нову квартиру.   
 Вранці, щойно прокинувшись, дружина зиркнула у вікно й побачила сусідку, яка вивішувала випрану білизну.   
 — Поглянь, яка брудна білизна у неї, — сказала вона чоловіку.   
 Але той читав газету й не звернув уваги на слова жінки.   
 — Напевно, у неї погане мило або вона зовсім не вміє прати. Варто було б її навчити цій справі.   
 І кожного разу, коли сусідка розвішувала білизну, дружина дивувалася, яка вона брудна.   
 Одного прекрасного ранку, поглянувши у вікно, вона вигукнула:   
 — О! Сьогодні білизна чиста! Певно, навчилася нарешті прати!   
 — Та ні, — сказав чоловік, — просто я нині встав рано і помив вікно.

Так і в нашому житті: усе залежить від вікна, через яке ми дивимося на світ.   
І перш ніж наводити критику на інших, необхідно переконатися, що наші серця й помисли чисті.

[***Твій хрест***](http://insight-smela.at.ua/blog/tvij_khrest/2010-04-24-5)

Одній людині здавалося, що він живе дуже важко. І пішов він одного разу до Бога розповісти про свої нещастя і попросив у Нього:   
 — Можна, я виберу собі інший хрест?   
 Подивився Бог на людину з посмішкою, завів його в сховище, де були хрести, і каже:   
 — Вибирай.   
 Зайшов чоловік в сховище, подивився і здивувався: «Яких тільки тут немає хрестів — і маленькі, і великі, і середні, і важкі, і легкі». Довго ходив чоловік по сховищу, вишукуючи найменший і легкий хрест, і, нарешті, знайшов маленький-маленький, легенький-легенький хрестик, підійшов до Бога і каже:   
 — Боже, можна мені взяти цей?   
 — Можна, — відповів Бог. – Це і є твій власний.

***Притча про надію***

Чотири свічки спокійно горіли і потихеньку танули. Було так тихо, що чулося як вони розмовляють:

Перша сказала: - Я СПОКІЙ, на жаль, люди не вміють мене зберегти, думаю, мені не залишається нічого іншого, як згаснути! І вогник цієї свічки згас.

Друга сказала: - Я ВІРА, на жаль, я нікому не потрібна. Люди не хочуть нічого слухати про мене, тому немає сенсу мені горіти далі, ледве вона вимовила це, подув легкий вітерець і загасив свічку.

Третя свіча вимовила: - Я ЛЮБОВ, у мене немає більше сил горіти далі, люди не цінують мене і не розуміють, вони ненавидять тих, які їх люблять найбільше - своїх близьких. І ця свічка згасла.

Раптом до кімнати зайшов дитина і побачив 3 згаслі свічки. Злякавшись він закричав: - ЩО ВИ РОБИТЕ! ВИ повинні горіти - Я боюся темряви! Вимовивши це, він заплакав.

Четверта свічка сказала: - НЕ БІЙСЯ І не плач! ПОКИ Я ГОРЮ, ЗАВЖДИ можна запалити ІНШІ ТРИ СВІЧКИ: Я - НАДІЯ!

***Притча про оптимізм***

Жили-були маленькі жабенята, які організували змагання з бігу. Їх мета була забратися на вершину вежі. Зібралося багато глядачів, які хотіли подивитися на ці змагання і посміятися над їхніми учасниками. Змагання розпочалися ... Правда те, що ніхто з глядачів не вірив, що жабенята зможуть забратися на вершину вежі.

Чути було такі репліки: «Це занадто складно. Вони НІКОЛИ не заберуться на вершину. Немає шансів! Вежа занадто висока ». Маленькі жабенята почали падати. Один за іншим ... За винятком тих, у яких відкрилося друге дихання, вони стрибали усе вище і вище. Натовп все одно кричала «Занадто важко! Жоден не зможе це зробити! »Ще більше жабенят утомилися й упали. Тільки ОДИНЕ жабеня піднімалося все вище і вище. Той єдиний не піддався! Він один, який, приклавши всі зусилля, забрався на вершину! ТОДІ всі жабенята захотіли дізнатися, як йому це вдалося? Один учасник запитав, як же цьому жабеняті, який дістався до вершини, вдалося знайти у собі сили? ВИЯВЛЯЄТЬСЯ - Переможець був ГЛУХИМ!

Ніколи не слухайте людей, які намагаються передати свій песимізм і негативний настрій, вони забирають у вас ваші найзаповітніші мрії та бажання!

***Мудрість учителя***

Одного разу до Вчителя прийшов юнак і попросив дозволу займатися у нього.

- Навіщо тобі це? - Запитав Майстер.

- Хочу стати сильним і непереможним.

- Тоді стань їм! Будь ласкавий з усіма, ввічливий і уважний. Доброта і ввічливість дарують тобі повагу інших. Твій дух стане чистим і добрим, а значить, сильним. Уважність допоможе тобі помічати найтонші зміни. Ти отримаєш можливість знайти правильний шлях, щоб уникнути конфлікту, а значить, виграти поєдинок, не вступаючи до нього. Якщо ж ти навчишся запобігати конфліктам, то станеш непереможним.

- Чому?

- Тому що тобі не з ким буде битися.

Юнак пішов, але через декілька років повернувся до Вчителя.

- Що тобі треба? - Запитав старий Майстер.

- Я прийшов поцікавитися вашим здоров'ям і дізнатися, чи не потребуєте ви в допомоги ...

І тоді Учитель узяв його в учні.

***Золоті вікна***

Хлопчик сидів на порозі свого будиночка на пагорбі і з заздрістю дивився на красиву будівлю внизу в долині. Його висвітлювали промені полуденного сонця, і вікна сяяли золотим світлом. Будинок виглядав, як казковий замок.

Хлопчик із сумом подумав про те, що він живе в бідному непоказному будиночку, а, можливо, такий же, як він, хлопчик гуляє по кімнатах того чудового замку.

Одного разу хлопчик вирішив спуститися в долину і ближче подивитися на чудовий будинок, помилуватися ним. Він так і вчинив.

І що ж він побачив в годину, коли сонячні промені не висвітлювали будівлю? Він виявив, що казковий замок, так захоплює його, - самий звичайний будинок, який нітрохи не краще його власного.

Тут хлопчина мимоволі перевів погляд на вершину пагорба, на свій будинок. Сонце заходило, і його промені яскраво осяяли скла вікон, які зараз виблискували золотом. Так виглядало з низини його звичне житло. «Адже будинок, в якому я живу, теж красивий ", - подумав хлопчина, піднімаючись стежкою на вершину пагорба.

Подивіться на вікна свого будинку, коли на них падають сонячні промені!

***Насіннячко***

У звичайний день серед міської суєти зустрілися на площі два мудреця. Предметом їх спору стало маленьке зернятко, кинуте кимось на асфальт.

Один мудрець говорив: "Воно не проросте, тому що тут асфальт, камені, воно не дотягнеться до грунту, його затопчуть люди ...".

Інший говорив: "Ні, воно не виросте тому, що вона помре від посухи, сонце своїми променями спалить його, воно таке маленьке і беззахисне, що у нього просто немає шансів ...".

Так і продовжували вони сперечатися, а тим часом пішов дощик і забрав це насіннячко трохи вбік, до родючому грунті. Насіннячко проросло. Сонечко своїми променями зігрівало його і допомагало рости, давало сили і любов.

А мудреці все сперечалися ... І кожен приводив все більше і більше доводів, чому насіннячко не зможе прорости, їх суперечка ставала все гарячіше, твердження - все більш упевненими ... і вони навіть не помітили, що насіннячко пропало.

І виросло з того насінини величезна, прекрасне дерево. Воно стало приносити смачні плоди, вкривати людей від літньої спеки, радувати око перехожим.

І тільки коли це дерево торкнулося своєю тінню мудреців, вони звернули на нього увагу. Але так і не зрозуміли, звідки раптом виросло дерево.

***Маленький ліхтарник***

У ті часи, коли ліхтарі запалювали вогнем, по вулицях щовечора ходили ліхтарники і приносили світло у кожен провулочок. У той час жив маленький ліхтарник, він був низенького зросту, непоказний дідок. Щовечора він ходив по провулках і чиркав сірником по своїй підошві, запалюючи ліхтарі, кожна темна вуличка ставала світліше звичайного.

Сім'ї в нього не було, він був тихий, непомітний, люди, що живуть поруч, не знали про нього нічого; діти насміхалися, обзиваючи карликом, а дорослі називали ледарем, тому він вважав за краще виходити на вулицю тільки по вечорах, запалювати ліхтарі, а після милуватися нічним небом. Кожного разу, чиркаючи сірником по підошві, маленький ліхтарник зменшувався в зрості.

Одного разу до нього підійшов незнайомець і запитав: "Як ти можеш так жити? Адже ти зовсім зникнеш, ти для людей не шкодуєш життя, а вони нічого натомість, лише образи. Несправедливо, неправильно". На що він відповів: "Якщо я не буду запалювати ліхтарі, то люди залишаться без світла. А як же вони без світла? Якщо хто вночі піде по темній вулиці, хіба він дійде до будинку? Так до ранку і буде блукати. Справедливо хіба? А світло на вулиці буде, той чоловік до дому дійде, а в глибині душі спасибі скаже, і мені спокійніше буде ".

Так і продовжував маленький дідок чиркати сірником по підошві і зменшуватися, поки зовсім не зник. Ніхто й не помітив, що не стало маленького літнього чоловічка, тільки все відразу помітили, що вечорами стало дуже темно.

***Біль втрати***

У великого Вчителя було кілька учнів. Серед них особливою ретельністю в пізнанні істини відрізнялися два брати. Сталося так, що їх батьки померли майже одночасно, і брати занурилися в глибоку печаль від цієї втрати. Їх душевний біль був такий великий, що вони вже не могли цілком віддавати себе вченню.

Учитель помітив це і сказав їм:

- У мене є до вас доручення: вам треба піти в місто і принести мені згаслий вуглинку. Але взяти цю вуглинку ви повинні тільки в тій сім'ї, в якій ніхто не переживав втрат близьких.

Брати відправилися в місто і обійшли безліч будинків, але скрізь, у кожній родині, знаходилися люди, які розповідали їм про пережите горе. Вони повернулися до Вчителя, і старший брат сказав:

- Ми не змогли виконати твоє доручення, у нас немає погаслого вуглинки, але зате я зрозумів, що біль треба вміти пережити, оскільки втрата близьких - це частина долі будь-якої людини.

Однак молодший брат продовжував сильно засмучуватися і не бажав слухати слів підтримки і розради від брата та інших учнів. Він усамітнився в своєму будинку і занурився в переживання.

Одного разу старший брат прийшов до молодшого, який самотньо сидів біля свого будинку, сів поруч з ним і сказав:

- Біль втрати - важкий вантаж, який доводиться нести кожному. Але якщо весь час нести його самому, то цей вантаж рано чи пізно зламає людину. Навколо нас люди, які готові взяти частину цього вантажу. І якщо людина зуміє поділитися і буде нести стільки, скільки зможе, то він стане сильнішим, а тяжкість поступово зникне.

Він обійняв брата, і вони разом повернулися до Вчителя.

**Для цієї зірки**

Чоловік ішов берегом і раптом побачив хлопчика, який піднімав щось з піску і кидав в море. Чоловік підійшов ближче і побачив, що хлопчик піднімає з піску морських зірок. Вони оточували його з усіх боків. Здавалося, на піску мільйони морських зірок, берег був буквально усіяний ними на багато кілометрів.

- Навіщо ти кидаєш ці морські зірки у воду? - запитав чоловік, підходячи ближче.

- Якщо вони залишаться на березі до завтрашнього ранку, коли почнеться відлив, то загинуть, - відповів хлопчик, не припиняючи свого заняття.

- Але це ж просто нерозумно! - закричав чоловік. - Озирнись! Тут мільйони морських зірок, берег просто всіяний ними. Твої спроби нічого не змінять!

Хлопчик підняв наступну морську зірку, на мить задумався, кинув її в море і сказав:

* Ні, мої спроби змінять дуже багато ... Для цієї зірки.

***Шепіт***

Їхав якось молодий чоловік на новому блискучому "Ягуарі" у прекрасному настрої, наспівуючи якусь мелодію. Раптом побачив він дітей, що сидять біля дороги. Після того як він, обережно об'їхавши їх, зібрався знову набрати швидкість, він раптом почув, як в машину вдарився камінь. Молодий чоловік зупинив машину, вийшов з неї і, схопивши одного з хлопчаків за комір, почав його трясти з криком:

- Паршивець! Якого біса ти кинув у мою машину камінь! Ти знаєш, скільки коштує ця машина?!

- Вибачте мені, - відповів хлопчик. - У мене не було наміру заподіяти шкоду вам і вашій машині. Справа в тому, що мій брат - інвалід, він випав з коляски, але я не можу підняти його, він занадто важкий для мене. Вже кілька годин ми просимо допомоги, але жодна машина не зупинилася. У мене не було іншого виходу, окрім як кинути камінь, інакше ви б теж не зупинилися.

Молодий чоловік допоміг хлопчику посадити інваліда в крісло, намагаючись стримати сльози і придушити підступили до горла ком. Потім він пішов до своєї машини і побачив вм'ятину на новенькій блискучих дверцятах, що залишилася від каменя.

Він їздив на цій машині багато років і всякий раз казав "ні" механікам, які пропонували відремонтувати вм'ятину, тому що вона постійно нагадувала йому: якщо ти проігноруєш шепіт, в тебе полетить камінь.

***Притча про троянду***

Одного разу чоловік посадив троянду, яку дбайливо доглядав і поливав. Оглядаючи її, він побачив пуп’янок, який мав скоро розпуститися; також помітив на стеблі шпичаки, і подумав: "Як з рослини з безліччю колючих шпичаків може вирости гарна квітка?” Засмучений цією думкою, він перестав поливати троянду, і квітка загинула, не встигнувши розквітнути.

***Тисячі дзеркал***

Багато сотень років тому одна собака відвідала індійський храм, в якому була тисяча дзеркал. Вона дісталася до храму. Подорож до нього тривала багато тижнів. Піднялася сходами храму, увійшла в нього і опинилася в святилищі, прикрашеному тисячами дзеркал. Озирнувшись довкола, собака побачила в дзеркалах тисячу собак і, злякавшись, вищирила зуби.  
 Підібгавши хвіст, вона вискочила з храму, впевнена в тому, що світ є скопищем злих собак. З тих пір собака більше ніколи не переступала поріг цього храму.

Через місяць до храму з тисячею дзеркал прийшла інша собака. Вона також піднялася сходами храму, увійшла в нього і, глянувши в дзеркало, побачив тисячі доброзичливих і миролюбно налаштованих собак. Вона покинула храм з упевненістю, що світ сповнений доброзичливих собак.

***Притча про турботу***

  У будинку Спокійної Осені подейкували, що старша пані, трохи не сповна розуму, має дуже дивну звичку. кожного вечора обіймає й цілує телевізор. Асистент запитав стареньку, навіщо це робить?  
 – Диктор – єдина у світі особа. яка вітається зі мною ще й мені посміхається.