*Самойленков И.В*

**Мемуары рядового вожатого.**

*©2017*

**Содержание**

1. **Пролог**……………………………………………………………………………………………………………..…….4
2. **Март-Апрель. 2017 года**
3. Приезд………………………………........…………........……………........……………........………….............................5
4. Новые знакомства………………………………........…………........……………........…………......................................8
5. Первые противоречия………………………………........…………........……………........…………................................11
6. Моя личная жизнь………………………………........…………........………........………………......................................15
7. Ностальгия………………………………........…………........………………..…….......………......……….......................20
8. Неопределенность………………………………........…………........……........…………………......................................23
9. **Май- Июнь. 2017 год**
10. Лагерные реалии………………………………........…………........…………..………..………..………..........................27
11. Прогрессивный толчок………………………………........…………........…………..………..………..............................30
12. Двуличие………………………………........…………........…………..........………..………..………..……….................34
13. Дифферентные отношения………………………………........…………........………..………….....................................37
14. Прямое столкновение………………………………........…………........……………..………..……................................41
15. Прозрение………………………………........…………........…………...………..………..………..………......................47
16. **Июль-Август-Сентябрь. 2017 год**
17. Желаемая легкость………………………………........…………........…………......………......……….............................49
18. Разрозненность………………………………........…………........…………………......……….........................................51
19. Время покажет………………………………........…………........………………......………......…...................................55
20. Новый удар………………………………........…………........………….……….................………...................................58
21. Рациональная любовь………………………………........………….......………......……….......…………........................63
22. Стагнация………………………………........…………........…………………......………......………...............................66
23. **Заключение**…………………........…………........…………………......………......………........……….....................70
24. **Эпилог**.……………………........…………........…………………......………......………........………..........................71

**Пролог.**

*«Книга — чистейшая сущность человеческой души»*

*Томас Карлейль*

Дорогие друзья, перед прочтением следующего материала, я хочу предупредить вас о некоторых важных вещах. Хочу вас убедить, что в этом вожатском мемуаре, написанном, преимущественно, в рассудительной форме с элементами описания, вы не встретите яркого и динамичного сюжета с неординарной концовкой. Не ожидайте от книги конкретизации информации, так как она имеет, преимущественно, размытый философский характер. Единственной целью моей книги является подача вам, своих субъективных мыслей по разрешению спорных и противоречивых ситуаций, сложившихся в моей жизни во время работы в лагере, которые аналогичным образом могут отразиться в вашей жизни. Предупреждаю, многие, описанные ситуации в книге преувеличены и не имеют ничего общего с реальностью, а все совпадения случайны. Если, вы всё же, решились прочитать мой труд, то я искренне верю, что события, описанные, в книги не будут для вас бесполезными. Приятного прочтения, мой дорогой читатель.

С уважением, ваш покорный слуга, Иван.

**Март-Апрель. 2017 год.**

**Приезд.**

*«Хорошо быть в дороге, которую ты сам себе выбираешь»*

*Якуб Колас*

На четвертый день весны, я прибыл в лагерь. Мой шестичасовой путь вдоль побережья Черного моря, изрядно, меня измотал. Я никогда не любил поездки, особенно на автобусе. «Почему?» - Спросите вы. Так как в автобусе, на мой взгляд, очень тесно, и совсем не предоставляется возможность, банально, прилечь, или же, наоборот, немного подвигаться. Возможно, вы не согласитесь, и скажите мне, что с недавних пор, автобусы очень модернизировались, и имеют комфортабельные кресла, располагающие ко сну. Вы, безусловно, правы, но, к сожалению, не в моём случае. Мне достался «счастливый» билет вдоль побережья на старом дрожащем Икарусе. За несколько часов я преодолел массу крупных прибрежных зон, взбираясь по серпантинам, уже невысоких, но, достаточно, массивных гор. В итоге, к обеду, я достиг нужного мне места. С сумкой, портфелем и гитарой, я высадился на автовокзал с полной дезориентацией, касательно, своего местоположения. Моим единственным спасением была встреча с Сергеем, очень близким товарищем с прошлого места работы. Скажу по секрету, именно он, убедил меня приехать сюда, с целью, так сказать, вместе, на пару, разделить вожатские рабочие будни. Добирались мы до города с разных точек побережья, поэтому мне пришлось «веселиться» на вокзале в гордом одиночестве около двух часов.

К двум часам дня, он всё же добрался до автовокзала города. Наша встреча на удивление, была очень теплой. Мы поприветствовали друг друга, как старые знакомые, которые, словно, на протяжении нескольких лет, друг друга не видели. Однако, буквально, неделю назад мы распивали чай в комнате, обсуждая планы на ближайшее будущее. Серёжа любил одеваться, на мой взгляд, нестандартно. Камуфляжные штаны, утеплённая рубашка, меховая куртка, шапочка с бубенцом и кроссовки. Обычно такой комплект одежды, лично я использовал для рыбалки, но, ни в коем случае, не для повседневного быта. Разумеется, это сугубо только моё мнение, прислушиваться к нему или нет, исключительно, ваше право. Поэтому оценивая, допустим, новую, на мой взгляд, необычную рубашку Сережи, я, никогда не упрекал его в таком выборе, так как вкус - есть дело тонкое и очень субъективное.

Закинув сумки за свои, изрядно, усталые от дороги, спины, мы отправились к остановке, обсуждая достопримечательности местного города. Каких-либо горных образований по периметру не наблюдалось. Ключевой горный массив начинался немного южнее, за пределами города, где, собственно, и находился объект нашего дальнейшего место обитания с Сергеем.

У входа на КПП нас должен был встретить заверенный начальником человек, его звали Владимиром. В моей голове сложился, совершенно, иной от реалии, образ внешности этого парня. Я представлял себе статного, высокого, уверенного в себе молодого человека в выглаженной белой рубашке и классических брюках. Почему, именно, этот образ пришёл мне в голову? Этому сложившемуся стереотипу, само собой, есть логическое объяснение, связанное с далёкой весной прошлого года, когда я только начинал познавать особенности вожатской жизни. Я прекрасно помню первую встречу с нашим сопровождающим, работающим старшим воспитателем в лагере, который заметно выделялся из общей массы своей отглаженной форменной рубашкой, брюками и вожатским галстуком. Тогда у меня и выработалось трепетное отношение к внешнему виду. Для педагога, во время работы с детьми, особенно важно принимать простой, пусть и формальный, народный принцип: «Встречают по одежке, провожают по уму». В случае с Владимиром, оказалось, что на самом деле, он был человеком из разряда простаков, если говорить о трепетности к выбору одежды. Одет он был в непримечательный спортивный костюм, ветровку, черную кепку и очки, которые частенько поправлял своей правой рукой. Сережа был в этом лагере, буквально, год назад, поэтому он хорошо ориентировался на местности. Территория лагеря в размере была незначительной, в сравнении с моим прошлым местом работы. Но, как и любому туристу, незнающему местности, мне нужен был, своего рода, гид. В моём случае, в качестве него был Серёжа, который знал не понаслышке, не только лагерь, но и город. Благодаря Сергею, моя задача по адаптации на новом участке упрощалась. Он с легкостью завёл разговор с нашим сопровождающим Владимиром, с интересом расспрашивая о судьбе своих старых знакомых. Оказалось, что некоторые из них, так скажем, самые стойкие, еще работают в этом лагере.

Добравшись до местного вожатского общежития, нас, абсолютно уставших, и, неимоверно голодных, заставили носить кровати для студенческой делегации вожатых из Москвы. Итого пятнадцать коек и матрасов было перенесено нами в течение получаса. Только после этой длительной процедуры, нас заселили в комнату. Но, к сожалению, на этом «веселье» не окончилось. На протяжении дня, мы метались из одной комнаты в другую, выполняя указания коменданта. Это была, довольно, пожилая женщина, с пышной фигурой, рыжими кучерявыми волосами, и что самое главное, с вредным и крайне эмоциональным характером. Неспроста в вожатских кругах её прозвали рыжей бестией. Буря переселения стихла только к вечеру, когда нас, пусть и временно, разместили в пустой комнате вместимостью на восемь человек.

**Новые знакомства.**

*«*[*Хорошее*](https://citaty.info/tema/horoshee)[*начало*](https://citaty.info/tema/nachalo)*обеспечивает хороший*[*конец*](https://citaty.info/tema/konets)*»*

*Английская пословица*

Следующий день начался без суеты, ближе к десяти часам утра. Мы проснулись, привели себя в порядок и выдвинулись на работу. Нашей задачей на день было молниеносное трудоустройство и скорейшее вступление в новый рабочий ритм, с совершенно, неизведанным педагогическим коллективом. Место дислокации центрального управления, как ни странно, называется штаб. Это ничем непримечательная комната со скромной цепью, стиснутых воедино, столиков, формирующих имитацию большого стола для планерных заседаний.

В штабную комнату вошел наш будущий начальник Борис Васильевич. Мужчина, не побоюсь этого слово, старых лет, но с очень мудрыми мыслями в своей голове. Он любезно поздоровался с Сергеем, а после и со мной. Сергей был знаком с Борисом Васильевичем, поэтому ему пришлось принимать весь удар на себя, со всей неловкостью отвечая на каверзные вопросы будущего начальства. Когда в этот же момент, я, поёрзывая на стуле, слушал диалог этих двух господ. Борис Сергеевич спрашивал о нашем предыдущем месте пребывании и о причинах отбытия оттуда.

Помимо Бориса Васильевича в штабе присутствовало еще два человека, Олеся и Максим. Олеся, как выяснилось позднее, являлась педагогом организатором нашего лагеря, а Максим был старшим воспитателем. Олеся, была, довольно, милой девушкой с приятной гармоничной фигурой. Единственным недостатком, нарушающим всю грацию её тела, были, чрезмерно, татуированные ноги. Именно, благодаря тщательным разъяснениям со стороны Олеси, мне удалось разобраться в целой стопке документов, необходимых для трудоустройства. Как выяснилось позднее, из диалога с нашим педагогом организатором, Максим, не особо ценил рутинную работу с документацией, приказами и прочим, перекладывая, по сути, свои обязанности на хрупкие плечи своей напарницы, с чем она, хочу подчеркнуть, успешно справлялась.

Максим не уступал во внешней простоте своему коллеге Владимиру. Его любовь к спортивным костюмам была заметна сразу же. Он был крепкого телосложения и, достаточно, высокого роста. Особой приметой был шрам возле левого глаза, который указывал на его спортивное суровое прошлое. Чаще всего, речь Максима была невнятной, местами неразборчивой. Его голос отдавал хрипотой, а речь картавостью из-за невозможности полноценно выговорить букву «Р».

В течение дня, мне пришлось пройти, без исключения, все круги ада, чтобы в итоге подписать все необходимые заявления. Но, к сожалению, все мои попытки трудоустроится в кротчайшие сроки, не увенчались успехом. Причин было масса, начиная от не проставленной подписи, заканчивая отсутствием сертификата. В итоге, только к концу марта месяца, мне удалось забрать копию моего трудового договора и официально трудоустроиться. Получается так, что, по факту, я проработал на ставке рядового вожатого практически целую смену, абсолютно, на нелегальной основе. Но, это, как не странно, абсолютно не мешало мне зарекомендовать себя, как опытного педагога, прошедшего годовую орлятскую школу.

Нельзя скрыть того факта, что за прошедший год работы в лагере, совместно с полученным опытом, я изнурил себя в крайне суровой степени. Причём, побольшей части, физически. Частенько меня преследовали недосыпы и простудные заболевания, чаще всего, перетекающие в бронхит, ангину или отит. Это происходило из-за отсутствия банальной возможности отлежаться и поправить здоровье. Подобные факторы подрывали мой физический, казалось бы, неисчерпаемый, молодой запас энергии.

**Первые противоречия.**

*«*[*Человек*](https://citaty.info/tema/chelovek-lyudi)*, как таракан, — ко всему привыкнуть может»*

[*Павел Корнев. Лёд*](https://citaty.info/book/pavel-kornev-led)

Как ни странно, всё познаётся в сравнении. По прибытию, с первого взгляда, в ничем не отличающийся от предыдущего, лагерь, я в полной мере осознал свою педагогическую весомость в сравнении с другими вожатыми и воспитателями. Я, ни в коем случае, не вешаю на себя корону великого педагога, хотя самолюбие для меня, более чем, свойственно. Мои гипотезы вытекают, исключительно, из оценки работы, как своей, так и других вожатых. Мы с Сергеем на протяжении лагерной смены выкладывались куда больше, чем большинство наших коллег. Весомой аргументацией моих слов является полученный продукт, представленный в виде, как похвал со стороны организаторов смены и начальства лагеря, заканчивая детскими улыбками и благодарностями во время самоанализа на вечерних сборах отряда. Второй аргумент, разумеется, имеет, куда большую значимость, чем первый. Так как, на мой взгляд, основным залогом успеха педагога является прямая работа на детский коллектив, а потом только, косвенная, акцентирующая внимание на вожатском коллективе и руководстве смены.

Особенно забавным было слушать комментарии некоторых «старичков» лагеря. Они откровенно жалились начальнику, делая акцент на трудностях в работе, за счет чего, нередко, планерное совещание превращалось в забастовку недовольных работников. Когда я, в свою очередь, покорно соглашаясь на выполнение той или иной задачи, прикладывал минимальное количество усилий для успешного её выполнения. С такой же проблемой столкнулся Сергей, с которым, мы, частенько, обсуждали подобные темы. Былая педагогическая школа за длительный период времени позволила нам воспитать в себе выдержку, исполнительность, этичность и другие положительные качества, присущие педагогическому работнику. На фоне «старичков» лагеря, мы выглядели, как старые и опытные солдаты, прошедшие несколько войн, имеющие на груди ордена и медали. В то время как, здешние вожатые и воспитатели выглядели, как наивный молодняк, только прошедший курс молодого бойца, и вовсе не державший оружия в боевых условиях.

Вопрос напарничества был не менее интересным. Немного ранее, я упоминал о пятнадцати кроватях для московской делегации. В состав этого педагогического коллектива входили будущие специалисты в сфере журналистики, студентки второго курса Московского университета. Со своей будущей напарницей Светланой, я познакомился на планёрном совещании, посвященному заезду детей. Борис Васильевич, не желая откладывать в долгий ящик, озвучил номера отрядов и их вожатых. Первое моё впечатление о своей напарнице было разносторонним. Симпатичная и милая внешность пересекалась, без преувеличения, с наивным детским выражением лица. Складывалось впечатление, что ей только исполнилось восемнадцать лет, и она с робостью вступила в суровую взрослую жизнь. Она напоминала мне солдата, которого кинули на амбразуру, как невинную овечку. Я понимал, что на этой смене мне придётся выступить не только в качестве педагога работающего с детским коллективом, но и в качестве наставника моей неопытной, совсем юной напарницы. Ни в коем случае, не подумайте, у меня нет предвзятого отношения. Я прекрасно понимал её в этой ситуации, Поэтому, само собой, я старался быть крайне объективным. Так как все мы когда-то впервые вступали на трудный вожатский путь.

Первая смена началась бурно. В полной мере не адаптировавшись в новом месте, мне пришлось принимать детей на заезде, так как мы приехали в лагерь практически в преддверие смены. Первое негодование со мной случилось во время медицинского осмотра, когда орда уставших деток рвалась в приёмную дверь на осмотр. Второе связано с огромным количеством сумок и чемоданов, которые усердно были запихнуты в детские комнаты, прегрождая подходы к шкафам и кроватям. Приходилось бегать от рёбенка к сопровождающему и наоборот, находясь в нескольких местах одновременно. Только смышлености и поддержке напарницы нам удавалось выполнить поставленные цели. Нельзя сказать, что это было запредельно трудно, так как мне порой приходилось выкручиваться и из более замороченных ситуаций. Но факт малой организованности заезда был на лицо. Тогда я не придал этому значения, и продолжал интенсивно работать. Но, чем больше я погружался в рутину, тем больше становился геморрой у организации деятельности нашего лагеря. Начиная от пустых разговор, чаще напоминающих демагогию, на планёрках в штабе, заканчивая абсолютным пофигизмом вожатых. Разумеется, в моих глазах это воспринималось как нечто нелепое и безрассудное. Но, на удивление, моё смирение с новыми, так скажем, порядками, наступило на второй недели пребывании здесь. А ещё через неделю я вовсе стал поддаваться искушениям, по примеру своих коллег. Мои периодические прогулы работы, посиделки в местной кофейне и походы в магазин участились и местами даже стали стабильными. Но, вы не подумайте, мой читатель, я не, в коем случае, не выходил за рамки дозволенности системы работы с детьми. Объяснюсь. В моё отсутствие, дети всегда были под присмотром напарницы, поэтому я смело мог позволить себе, немного отдохнуть. Не было крайней необходимости находиться обоим на работе. Кстати, касательно ситуации обоюдности на работе. Подобная ситуация, частенько, доходила до нелепости и абсурда. Возможно это лично мой эгоистичный таракан, но не редко я приходил к такому выводу, что мы с напарницей только и делаем, что мешаем друг другу во время выполнения какой-либо работы, и, при первой же, возможности, я отправлял её домой на заслуженный отдых. Светлана не поддерживала моих взглядов насчёт разделения дня, и упорно стояла на активной рабочей позиции, желая выкладываться на все сто процентов, аргументируя свой энтузиазм ограниченным количеством времени нахождения в лагере. Бесспорно, её можно было понять, человек прибыл в лагерь всего на двадцать один день, и, конечно же, ей хотелось выложиться максимально продуктивно. Но не всем так повезло с напарником, как мне. Энтузиасток среди московской делегации, к сожалению, было не так много. Большинство из них крайне пассивно проявляли себя во время вожатской деятельности, ходили с кислыми недовольными «минами» и периодически возмущались. К счастью, меня этот контингент лиц обошел стороной, и я смог в полной мере насладиться гармонией работы в напарничестве. Разумеется, в силу моего характера, не обходилось без ссор и обид. Мой острый на комментарии и критику язык, сделал своё дело. Но неимоверное терпение и отходчивость Светы спасало наше гармоничное напарничество, вновь и вновь, за что ей можно сказать лишь, огромное спасибо.

**Моя личная жизнь.**

*«Хорошая личная жизнь делает тебя сильнее»*

*Карлос Слим Элу*

Мои успехи на личном фронте были крайне ничтожны. Пассивная политика косвенного изучения представительниц противоположного пола была крайне не эффективна. Единственным её плюсом было то, что я мог без каких-либо личных потерь узнать о той или иной пассии. Собирая стопку отзывов и слухов, соединяя это с неприметным наблюдением, я получал, пусть и сомнительный, но результат. Но, на удивление, моему взору за первые двадцать дней пребывания в лагере, так никто и не приглянулся. Странно? Несомненно. Такое со мной бывает крайне редко. Я не говорю уж, о, своего рода, влюблённости, проявление которой последнее время было крайне незначительным и редким явлением. Не было даже банальной симпатии или какой-либо расположенности к человеку. Я сторонился новых знакомств и общения, акцентируя внимание только лишь на своей напарнице. Нет, не подумайте, моя напарница была хоть и симпатичной представительницей своего пола, но для меня она была не более чем коллегой, причём, психологически очень юной, и воспринимать её с какой-либо другой стороны, у меня не получалось вовсе.

Спустя, пожалуй, месяц моей холостятской жизни в новом лагере, я заметно активизировался и начал открытые действия в отношении противоположного пола. Возможно, на это повлиял резкий приход весны и заметное потепление, во что я сам, честно говоря, с трудом верю. Скорее всего, достоверной причиной была реабилитация сил и жизненной энергии, утраченных за предыдущий продуктивный год. Флиртуя, без преувеличений, почти с каждой вожатой, я установил на себе отпечаток бабника и кобеля. Это было моей первостепенной ошибкой. Я начал переигрывать и заметно перебарщивать с флиртом. Хотя, в попытках оправдать себя, скажу, что в моих действиях, не было ничего подтверждающего этот чёрствый статус, так как мой флирт не выходил за рамки дружеских объятий и лёгких поцелуев в щёчку. В своей голове я не имел какой-либо установки соблазнить девушку или что еще хуже, переспать с ней. Это меня волновало в последнюю очередь, как в этой ситуации, так и в целом. Первостепенным для меня всегда было общение. Зная себя, чаще всего я симпатизировал смышлёным девушкам с невыдающейся внешностью, чем пустышкам с красивой обёрткой. В этой, конкретной ситуации против меня сыграла моя же субъективность. Если для меня, такая вариативность флирта была, не более чем общением, то в мыслях других, я проецировался, как озабоченный бабник, желающий затащить девушку в постель. Лично я не придавал большого значения объятиям и лёгким поцелуям в щёчку, и относился к этому с великим простодушием, в отличие, допустим, от Кати.

Появление Екатерины в моей жизни было крайне неожиданным, и отчасти, загадочным. Первый раз я увидел её на очередной дневной планерке. Она не сидела за общей сворой столов, а укрылась за отдельным столиком с компьютером. Это была симпатичная ухоженная девушка с объемными тёмными волосами, которая с первых же минут, за счёт, в первую очередь, своих внешних данных, смогла заинтересовать меня. В моём сознании сразу же проскользнула мысль: «Может быть, это заместитель начальника лагеря?». Обособленный, от общей массы вожатых, стол с компьютером придавал ей особый, привилегированный статус. Но, тогда, я не придал этому большого значения. Я не раз пересекался с Катей во время работы, чаще всего в штабе, так как именно там, она проводила большее количество своего времени, сидя за компьютером. Само собой, мне захотелось узнать поближе эту загадочную особу, о личности которой, к моему превеликому удивлению, в коллективе не велось никаких разговоров. Из разговора с ней стало ясно, что она рядовая вожатая, которая недавно приехала с учебного отпуска. Так как была середина смены, и выходить на отряд не было большого смысла, она стала, своего рода, подменным вожатым, выполняя разные мелкие поручения начальства. Моё общение с ней начиналось, на довольно, хороших началах. Если бы не моё, выразимся так, распущенное поведение, то вероятнее всего, положительный тон сохранялся бы и далее. Но, как, ни как, первое мнение обо мне было выложено, а определенные выводы сделаны. Теперь, в такой сложившейся ситуации, весьма трудно было доказать обратное. Я понимал, что она сторонится меня, стараясь не вступать в длительные диалоги, выдавая очень краткие и исчерпывающие ответы. Единственное взаимное чувство, которое возникло между нами, это раздражение. Она выводила меня из себя, своим молчанием и нежеланием общаться, а я, в свою очередь, раздражал её своей болтливостью и чрезмерной внимательностью к противоположному полу. Казалось бы, осталось лишь поджечь фитиль и пороховая бочка, находящаяся между нами, в один миг взорвалась бы. Но, от тотального взрыва взаимной ненависти нас спасло моё отравление.

Так случилось, что в один прекрасный солнечный день, я отравился, от чего серьезно захворал. По этой причине, на работу я, конечно же, не вышел, и целый день провалялся в комнате, обнимая пластиковый тазик. Ближе к вечеру у меня появился аппетит, но желания и сил идти в магазин, совершенно, не было. Моим спасением, к неимоверному удивлению, стала, именно, Катя. Она предложила свою помощь и любезно согласилась купить мне спасительный пакет кефира. После такого поступка, бесконечная игра слов и раздраженных тонов между нами закончилась для меня, и не имела принципиального значения. Её действия, в данном конкретном случае, были абсолютной противоположностью слов. Я понимал, что Катя, даже учитывая все эти незначительные конфликтные ситуации, расположена ко мне с положительной стороны, а пороховая бочка, которая так и желала взорваться была заложена и укомплектована, в первую очередь, именно, мною. По собственной глупости, я напичкал в эту бочку бесконечную игру слов и флирта, что в итоге стало адской взрывной смесью. К счастью, я осознал всю нелегкость ситуации вовремя, и фитиль этой бочки удалось затушить.

Я старался всеми возможными способами наладить отношения с Катей. Начиная от простых бытийных разговоров в перерывах между работой, заканчивая вечерними, а скорее даже, ночными прогулками на свежем воздухе. Пообщаясь с Катей, с глазу на глаз, а самое главное, подчеркну, искренне, я понял, что потерял в её глазах доверие ко мне. Неспроста говорят, что первое впечатление самое яркое. И мой случай не стал исключением. Первые выводы обо мне были сделаны. Я выступил перед ней в качестве очень болтливого, пустословного и вечно флиртующего парня. Я прекрасно понимал, что словами обратного не докажешь и начал решительно действовать. Я не идейный человек, поэтому мыслил в тот момент, весьма банально. Я решился купить букет красных роз, сделать небольшую записку с комментарием «Твоё доверие, есть высшая ценность» и передал цветы администратору, который дежурил в корпусе. Я не хотел передавать цветы лично, так как рассчитывал на эффект неожиданности. Расчёт был более чем, удачным. Трудно передать словами её эмоции, когда она прочитала записку из букета. На её лице появилось несдерживаемое удивление, особенно выраженное в её округленных глазах. Я понимал, что за всем этим стоит, пусть и незначительное, но переосмысление отношения к моей сущности. Это был невероятный успех и первый большой шаг к заполучению её доверия.

Казалось бы, довольно противоречива ситуация, когда я из вечно флиртующего бабника превращаюсь, с позволения сказать, в однолюба. Этим кардинальным переменам есть целый ряд причин. Во-первых, лично для меня, Екатерина была, пожалуй, единственной представительницей своего пола, которая смогла лишь одним своим загадочным видом заставила меня выделить её из общей массы. Во-вторых, честно говоря, я устал от постоянного флирта, искусственных улыбок и пустого словоблудия, с которым я сталкивался во время общения с девушками. На протяжении, практически, полугода таких взаимоотношений в лагере, мне, само собой, хотелось чего-то другого, совершенно противоположного, а именно, стабильных отношений с достойной девушкой. Если вспомнить все мои взаимоотношения девушками, за последние пять лет, то, получается, что самым длительным сроком, так скажем, близкого общения, были два месяца. Теперь вы представляете, масштаб всей трагедии. Само собой, мне хотелось простых и одновременно настоящих длительных отношений, с элементами домашнего уюта, заботы и тепла. Именно, Катю я видел в качестве «жертвы» постоянных отношений со мной. Женственность, загадочность, воспитанность, образованность, красота, и наконец, любовь к детям. Именно эти черты её характера располагали меня к длительным отношениям с ней. Разумеется, как и в любом характере, так и в любом человеке, не обойтись без обратной стороны медали. Катя была девушкой, безусловно, знающей себе цену, что затрудняло общение с ней и превращало её в неприступную крепость. К тому же, частенько, эта крепость активно отстреливалась резкими на восприятие фразами. Но, как и у любого полководца, так и у меня, от масштаба и трудности взятия крепости интерес захватить её любой ценой, только и дело, что разгорался и увеличивался.

**Ностальгия.**

*«Нельзя поддаваться ностальгии, иначе утонешь в зыбучих песках прошлого»*

### [*Элли Гриффитс. Переправа*](http://itmydream.com/citati/book/elli-griffits-pereprava)

Две, довольно, интересные и необычные смены на моём новом месте работы, были позади. Впереди меня ожидала, весьма, длительная пересменка размером в целых четыре дня. Разумеется, я не ставил перед собой цель просидеть в комнатушке общежития всю свою выходную «неделю». За моими плечами тяжким грузом лежала несостоявшаяся поездка в мой, так скажем, бывший лагерь. Лукавить не буду, ключевой задачей поездки был вывоз оставшихся вещей, а именно, моей старой гитары и зимней одежды упакованной в клетчатую сумку и бесхозно оставшейся на сохранении у моего соседа по комнате. Но, само собой, я не забывал своих друзей и товарищей по работе. Мне хотелось встретиться с ними, поделиться своими эмоциями по поводу новоиспечённого лагеря, выслушать последние новости и просто поговорить по душам.

Первая моя вылазка не увенчалась успехом, истратив огромную сумму денег на ночное такси, я так и не смог сесть на долгожданный автобус, в связи с несвоевременным его прибытием на остановку. Уставший и замёрший к четырём утрам я вернулся в общежитие, предварительно, осилив бетонный полтора метровый забор, так как КПП лагеря в столь позднее время было наглухо закрыто.

Не оставляя попытки прорыва, собравшись с новыми силами, я всё же осилил дорогу и успешно достиг поставленной цели. По приезду, передо мной встала другая проблема. Каким образом попасть на территорию лагеря? В моей голове было два варианта развития событий, так скажем, легальный и нелегальный. Первый, представлял собой проход через линию КПП, посредством звонка начальника многоуважаемой охранной службе. Но, к сожалению, звонок так и не поступил, и, само собой, на одном лишь доверии и энтузиазме, меня на территорию не запустили. Оставался второй вариант, повторюсь, нелегальный, пожалуй, не самый приятный. Необходимо было перелезть через забор, так аккуратно, дабы не попасться сотрудникам безопасности, которые тщательно и периодически осматривали территорию лагеря. Дождавшись нужного момента, я осилил не столь высокий забор и успешно проник на территорию. Казалось бы, осталось добраться до корпуса и на этом мучительная операция по преодолению периметра лагеря закончится раз и навсегда. Но, не всё было так прекрасно. Практически, у самых дверей корпуса лагеря меня остановил охранник, которого очень заинтересовала моя цель нахождения здесь. Так много, я не врал, без преувеличений, пожалуй, никогда. Убеждая охранника в том, что я приехал вчера устраиваться на работу, я чуть не выдал себя за счёт преобладающего во мне чувства страха и растерянности. Моим спасением был звонок заместителю начальника, который успешно подыграл мне в этой ситуации. Пройдя все круги ада, я всё же добрался до желаемого объекта, до родного корпуса лагеря.

На мой взгляд, обстановка в лагере была нездоровая. Педагогический коллектив взаимодействовал между собой очень и очень слабо. Единственное что их объединяло между собой эта стопка педагогической документации и работа с детьми. Они собирались вместе, так скажем, в неформальной обстановке, крайне редко.

Сформированная десятилетиями дисциплина свойственная военно-патриотическому лагерю лагеря хромала всё в большей и большей степени. Чего только стоит вечернее построение, свидетелем которого я стал. Мало того, что оно проводилось с задержкой в двадцать минут, так, к тому же, дежурный офицер не уложился в традиционные десять минут, выясняя, почему дежурный отряд не надел галстуки.

Ближе к ночи, когда нам, с товарищами, удалось собраться в неформальной обстановке, я начал активную агитацию в пользу моего нового места работы. Но, к сожалению, все мои попытки убеждения, были тщетны. Кто-то, с энтузиазмом и оптимизмом в душе, считал, что имеет перспективы на будущее, а кто-то просто боялся что-то, кардинально, менять в своей жизни, консервируя себя в узких рамках этого лагеря.

Лично я прошел через обе стадии. Сначала погрузившись в мечты о светлом карьерном будущем, я резко рухнул вниз, оставшись наедине со своим пустым энтузиазмом. А после, отчаявшись окончательно, я уже боялся кардинально что-либо менять в своей жизни, приводя аргументы в пользу своей консервативной позиции. Только лишь, крайняя необходимость и безысходность заставила меня сменить место моего обитания. Расценив и разведав всё, как следует, я согласился на решительные действия, при первостепенной поддержке Сергея, который благодаря последним пережитым вместе событиям, стал для меня очень близким человеком, на которого я, действительно, мог положиться.

**Неопределенность.**

*«Вся*[*суть*](https://citaty.info/tema/sut)*романтических отношений — в неопределённости»*

[*Оскар Уайльд*](https://citaty.info/man/oskar-uaild)

Екатерина, которая в течение целого месяца презентовала себя, как непреодолимая крепость, со временем начинала сдаваться, поднимая на башне белый флаг. Казалось бы, стоит сделать всего один шаг и ворота крепости откроются перед победителем. Но, не всё было так просто. Поднятый белый флаг вовсе не означал капитуляции, а был не более чем, призывом к переговорам.

Так, очередной ночью, после моего сокрушительного удара, где оружием выступил букет розово-белых роз неожиданно появившихся в комнате Екатерины, она заявила мне, что хочет поставить точку в наших отношениях, располагающую к прекращению отношений. Сказать, что я был удивлён, это ничего не сказать. Собравшись с мыслями, взяв в кулак свои бурлящие эмоции, я постарался наиболее объективно подойти к этому вопросу и максимально спокойно разобраться в ситуации.

Как оказалось, по её словам, я проявлял чрезмерно малое количество внимания по отношению к её персоне. А, именно, ребром встал вопрос регулярности этого самого внимания. Главной претензией со стороны Екатерины выражалось во мнении, что я могу в течение всего рабочего дня не уделить её ни минуты, однако в определенный и неожиданный момент сделать какой-либо сюрприз, допустим, как в конкретной данной ситуации, в виде цветов. Меня, честно говоря, очень огорчил тот факт, что Екатерина не понимает простых истин. Она не осознает, что работая около десяти, одиннадцати часов, я, само собой, не могу уделять ей постоянное внимание. Подобные претензии я был бы готов услышать от какой-нибудь влюбленной школьницы, страдающей от дефицита внимания, но, не от педагога с высшим образованием с некой моралью в голове. Мне, на удивление, удалось сгладить ситуацию, не доводя её до очередного нелепого конфликта. В этот раз мы обошлись без установки точки в отношениях. Однако мне пришлось пребрегнуть к запятой, за которой, безусловно, что есть логично, должна последовать точка. Какой характер будет иметь эта точка, пока неизвестно.

Отношения с Катей, казалось бы, снова, начали набирать позитивные обороты, как в один миг, то самое хрупкое перемирие, заверенное установленной запятой, обрушилось. Одним вечером, после рабочего дня, я решил посидеть со своими коллегами по работе, само собой, в неформальной обстановке. Само собой, уставая, в течение дня, от постоянных формальных рабочих отношений, нам хотелось немного расслабиться. Мы посидели, пообщались и, без излишеств, разошлись по комнатам, когда часы только перевалили за отметку в час ночи. И что вы думаете? На следующий день, не оповещенная о моих ночных посиделках, Екатерина обиделась или же озлобилась, сказать точно не могу, так как по её лицу это было, довольно, трудно определить. Скажу точно, однозначно было понятно, что она не имела никакого желания взаимодействовать со мною. В течение всего последующего дня она выступила в роли молчаливого и обидчивого ребёнка, который надувшись, не хотел ничего говорить. Своей политикой она успешно выставила меня врагом народа, по сути, без каких-либо оснований и объяснений. Не имея возможности, банально, с ней поговорить, у меня завязывались руки в крепкий узел непонимания всей сложившейся ситуации.

В течение последующей недели мы не проявляли друг другу никакого внимания. Максимум, который мы могли себе позволить – это пожелание доброго дня. Понимая, что итак очень натянутые отношения заходят в тупик, я решил поговорить с Катей, с целью установить, наконец, жирную твердую точку вместо размытой запятой.

Благодаря этому разговору, мне удалось выявить ключевую причину регулярного торможения наших отношений, где тормозом чаще всего выступали нелепые обиды. По сути, единственным стопором, рождающим все проблемы, являлся факт скорого отбытия Екатерины из лагеря. На это есть свои причины, преимущественно рабочего характера, на которых я не буду акцентировать внимание. Сам факт скорого увольнения был решающим для неё. Она не хотела лишний раз привязываться к человеку с пониманием того, что в скором времени придётся расставаться, и маловероятно, в силу её характера, что удастся обойтись без слезливых последствий.

Расценивая ситуацию крайне субъективно, я не увидел бы в этом серьезной проблемы. Так как мне частенько приходилось разрывать отношения с девушками, только лишь, по причине необратимого расставания. Я осознал, что ценность отношений заключается не только в настоящем, но и в прошлых воспоминаниях. Лично для меня, главная ценность любых взаимоотношений, и, в принципе, происходящих в жизни событий – это и есть воспоминания. Так как, к сожалению, в нашей жизни нет ничего бесконечного. В таком случае, воспоминания становятся для нас наивысшим благом.

Но рассматривая, этот вопрос более объективно, я прекрасно понимал Катю и поддерживал её. Само собой, зачем строить отношения, если заведомо они расположены к краху. Да и к тому же, моей ключевой целью были, подчеркну, длительные и стабильные отношения, а не очередной служебный роман размером в один месяц.

Хотелось мне этого или нет, но отношения между мной и Екатериной пришлось завершить, так, по сути, и не начав. Честно говоря, как такового, так скажем, официального разрыва не было. Мы просто продолжали вести себя, как и раньше, ведь у нас это так хорошо получалось на протяжении целой недели.

**Май – Июнь. 2017 год**.

**Лагерные реалии.**

*«*[*Простота*](https://citaty.info/tema/prostota)*имеет тенденцию перерастать в катастрофу»*

[*Энн Маккефри. Корабль, который пел*](https://citaty.info/book/enn-makkefri-korabl-kotoryi-pel)

В этом году, по словам, моего друга и по совместительству, заядлого кубанца Сергея, зима выдалась очень холодной и продолжительной. Поэтому открытие курортного сезона задержалось практически на месяц. Обычно пляжные лавки, столовые и прочие забегаловки открываются в середине апреля, так как, именно, к этому моменту времени, температура воздуха достигает нужной отметки и способствует формированию наиболее благоприятных климатических условий для приезда первых, особо не терпеливых туристов. Лично я сам первые зачатки открытия курортного сезона и, в принципе, какого-либо оживления города обнаружил только к празднику первого мая. Так как, я сам не был частным гостем в городе. Специфический график рабочего дня не оставляет мне для этого, даже, малейшей возможности. «Было бы желание» - скажите вы мне, с небольшим упреком. Вы, от части, правы. Но, в своё оправдание скажу. Изрядно, изматываясь за день плодотворной работы в лагере, в выходной день не остается не малейшего заряда энергии для продуктивных поездок в город. К тому же, я заметил за собой, что вовсе не испытываю удовольствия от поездок в общественном транспорте, независимо от длительности.

Даже моя первомайская поездка в город не являлась добровольной вылазкой. Ключевой целью была первомайская демонстрация, где сотрудники нашего лагеря, в приказном порядке, должны были принять активное участие. Дружной компанией, во главе с генеральным директором, мы зашагали по улицам города, держа в руках тематические шарики, флажки и баннеры. На улице, к моменту начала парада, стало заметно теплее, что создавало определенные неудобства. К тому же, моё тело, излишне согревала, непроницаемая для влаги и воздуха форменная куртка. К концу парада, моя рубашка, простите за пикантные подробности, была насквозь мокрой от потоотделения. Вы не представляете, какое же это было счастье, освободиться от уз этой надоедливой куртки и древка, державшего массивный лагерный баннер, который мне, по большой радости, пришлось нести.

Остальная половина моего первомайского дня была более приятной. В компании с Сергеем и Олегом мы посидели в местном кафе, обсуждая рабочие и нерабочие моменты нашей нескучной жизни, в параллель с этим, поедая роллы. Честно говоря, до поры до времени, я никак не решался попробовать это изысканное блюдо японской кухни. Как мне казалось, сырая рыба, это нечто ужасное и совершенно непереносимое человеческим организмом. Но, на практике оказалось немного иначе. Не сказать, конечно, что ради роллов я готов бы был отказаться от традиционной русской кухни, но изредка побаловать себя этим японским блюдом я был непротив.

С Сергеем вы уже знакомы, о нём я упоминал не раз. Это мой близкий друг и коллега, а вот об Олеге, пожалуй, вы слышите впервые, хотя знакомство с ним, произошло, буквально, в первые дни моего пребывания в новом лагере, на первой ознакомительной педагогической планерке. С первых минут знакомства, этот худенький, достаточно высокий молодой человек показался мне крайне замкнутым со своими причудами и тараканами в голове. Но, частенько, первое впечатление бывает обманчивым, что и произошло в данной конкретной ситуации. Как оказалось позднее, посидев в неформальной обстановке с Олегом, он являлся парнем с очень интересными и одновременно простыми взглядами на жизнь. Это и поспособствовало нашему, пусть и незначительному, но всё же, сближению. Олег был методистом нашего лагеря. Беря в расчет факт заметной должностной разницы, оно никак не позволила нам, коим-то образом, помешать найти общий язык друг с другом. Честно говоря, отработав пару месяцев, я заметил, своего рода, отличительную положительную черту этого лагеря. Не смотря на все твои заслуги перед детьми, начальством или лагерем, ты должен оставаться обычным человеком, и ни в коем случае, не позволять себе надевать корону величия. Неважно, директор ты или простой вожатый, ты имеешь полноценное право высказаться, попросить совета или помощи, и это, ни в коем случае, не будет оценено со стороны вышестоящих лиц с негативной стороны. Чего стоит мне только знакомство с начальником методического отдела, подчеркиваю, начальником. Это было настолько неожиданная и, от части, неформальная встреча, что заставило меня в коей-то степени смутиться и растеряться. Наталья Васильевна была этичной, воспитанной и мудрой женщиной. Она с первых же минут завладела разговором, с большим интересом расспрашивая меня о моей прошлой работе. Я очень удивился такому теплому и приятному отношению.

Обобщая, вышесказанное, я хочу с уверенностью подтвердить, что этот лагерь нацелен на достаточно демократичный позитивистский путь развития, позволяющий каждому свободно взаимодействовать с различными структурными подразделениями. Однако, к сожалению, подобное отношение имеет и обратную сторону медали. Чрезмерные, простодушные, а местами, фамильярные отношения между сотрудниками разноуровневого должностного статуса могут запросто породить понебратство и сформировать дальнейший разлад в управлении процессом работы. Что, по факту, и происходит на данный момент времени. Упущения со стороны старших и начальников дают о себе знать. Ни для кого не секрет, что рыба гниёт с головы. И, с каждым годом в лагере, к сожалению, гниение разрастается, заметным образом, достигая костяка. Так сказать, базиса любого лагеря, обычных рядовых вожатых, работающих с детскими коллективы. Это ярко выражено в весьма пофигистичном отношении к работе практически всех вожатских коллективов лагеря. Абсолютное отсутствие энтузиазма в работе, низкая педагогическая квалификация, любовь к вредным привычкам. К сожалению, именно, эти качества присущи большинству рядовых вожатых, приезжающих в лагерь.

**Прогрессивный толчок.**

*«Единственный путь к достижению прочной устойчивости жизни —*

*непрестанное движение вперед»*

*Генри Уоолес*

В очередной, ничем не примечательный, день, мне позвонил Борис Васильевич. Так как в свою третью смену, я работал в соседнем лагере, под, немного другим руководством, его звонок, как минимум, удивил меня. Он попросил о встрече. Дождавшись Бориса Васильевича, я с ним поздоровался, и мы в неловком молчании двинулись в направлении кабинета генерального директора.

- «Борис Васильевич, куда мы идём?» - волнительно спросил я.

- «К Владимиру Алексеевичу» – ответил он с размеренным и спокойным голосом.

- «Зачем?»

- «На месте узнаешь»

Сказать, что эта этот загадочный диалог удивил меня – это ничего не сказать. Я был, в прямом смысле этого слова, в ступоре. Дабы с вашей стороны было полное погружение в нестандартность этой ситуации, расскажу, что Владимир Петрович является заместителем генерального директора по образовательной работе. Стараясь максимально быстро собраться с мыслями, я перешагнул черту кабинета генерального директора. Разумеется, я догадывался, о чём может пойти речь. Было два варианта развития разговора. Первый, более пессимистичный. Я совершил весомый проступок, который стал известен Владимиру Петровичу, за которое я должен был понести суровое наказание. Второй, более оптимистичный. Я зарекомендовал себя, как опытный сотрудник и меня отправляют на собеседование. К счастью, второй вариант оказался более близок к истине. Скрывать не стану, я сам, частенько, подумывал о том, чтобы обсудить вопрос моего карьерного роста с Борисом Васильевичем, но так и не решался это сделать. В итоге вопрос решился на высшем уровне, без моего ведома. Начальник выдвинул меня в кандидаты на должность старшего вожатого. Это подразумевало то, что мне придётся, по большей части, окунуться в рутинную сидячую работу, и отказаться от прямой работы с детьми. Возможно, вы удивитесь, но, я был этому несказанно рад. За годовую службу в рядах вожатых, я, по большей мере, исчерпал свои силы. Я прекрасно осознавал, что мне нужна смена обстановки, пусть и незначительная, так сказать, не преступающая рамки детского лагеря. В тот момент я был на все сто процентов уверен, что готов обменять детские улыбки на сухие списки и таблицы. К тому же, не стоит избегать того факта, что любая новая должностная обязанность добавляет ответственности и позволяет приобрести немалое количество нового опыта. В данном, конкретном случае, опыта в организации работы с вожатыми. Ну, и наконец, третьим, закрепляющим, аргументом, сформировавшим во мне желание согласиться на новую должность, стал, пусть и незначительный, но всё же, подъем заработной платы.

Первый мой рабочий день в новой должности был весьма интенсивным и продолжительным. Нельзя сказать, что это было вызвано трудностями, с которыми я столкнулся, так как, в целом, возникающие проблемы оперативно решались без каких-либо побочных последствий. Новая должность, что и логично, прямо пропорционально порождала собой новые обязанности. Никогда ранее, я не занимал руководящие посты. Привлекательность данной должности было вовсе не в заполучении власти над вожатыми и статуса «Я начальник», а в первую очередь, в осознании самим собой, что новая должность, и, следовательно, новые обязанности могут подарить мне знания и интересный опыт для моей, еще полупустой, копилки знаний. Кризис, связанный, с прекращением поступления новых знаний, наступил у меня полгода назад. Постоянно работая с временными детскими коллективами в качестве воспитателя, с каждым разом, я всё меньше получал какие-либо, так скажем, «ништячки» в лице, повторюсь, новых знаний и опыта. Моя работа, с каждым разом, всё больше, превращалась в рутинную цикличную систему. В связи с этим, такой должностной подъем был дня меня крайне необходим.

Не удивительно, но мои новые, уже довольно взрослые, детки, я имею в виду педагогический коллектив, не были в восторге от моего внеочередного повышения. Дело вовсе не в зависти или в каком-либо предвзятом ко мне отношении. Представьте себе ситуацию, буквально два месяца назад, я приехал в лагерь в качестве вожатого и неожиданно для всех перешёл на новую, подчеркиваю, руководящую должность. Когда, в свою очередь, многие мои коллеги, в связи, с довольно, продолжительным сроком работы, пустили полугодовые и годовые корни и намертво укрепились здесь. Да, само собой, моим тузом в колоде был мой годовой опыт и закалка прошлого лагеря. А именно, повторюсь, двенадцатичасовая работа с детьми, прекрасная педагогическая школа, и, в целом, приобщение к самостоятельности, сдержанности и лидерским качествам позволило сформировать мне, довольно, уверенный базис для будущих начинаний. Именно с таким козырем в рукаве я начал свой, как мне кажется, достаточно, уверенный путь старшего вожатого.

**Двуличие.**

*«Хорошие*[*люди*](https://citaty.info/tema/chelovek-lyudi)*никогда не бывают двуличными. Настоящие*[*друзья*](https://citaty.info/tema/druzya-druzhba) *тем более»*

[*Нора Шарифф. Тайны Норы*](https://citaty.info/book/nora-shariff-tainy-nory)

Сергей - мой напарник по несчастью и просто очень близкий друг, искренне обрадовался моим кадровым переменам и старался максимально поддерживать меня в адаптации к новому рабочему ритму. Безусловно, я это очень ценил. Так, за последние полгода, он стал, без преувеличений, для меня старшим товарищем и наставником. Как известно, любые трудности, особенно, в вожатской работе, проще всего преодолевать вдвоем, на пару, принимая каверзные удары судьбы, опираясь на спину своего товарища.

Но, стоило мне разделиться с ним на одно мгновение, выбрав соседнюю старшевожатскую дорожку, как вся эта, пропитанная трудностями, с позволения сказать, дружба, вмиг рассыпалась на мелкие кусочки памятных воспоминаний. Первым признаком некой десинхронизации стали очень резкие ответы на мои, как мне кажется, достаточно деликатные замечания, касаемые, подчеркиваю, работы и только работы. Принимая это на свой личный счёт, он весьма резко реагировал, повышая тон и частенько апеллируя словами «Что ты пристал? Тебе докопаться не до кого?». Вероятнее всего, в сознании Сергея вселилась мысль о том, что мои замечания вращаются только вокруг него, однако, замечания я делал, без исключения, всем тем, кто, в той или иной мере, провинился.

Сергей, начал частенько лукавить при выяснении каких-либо рабочих вопросов, приводя нелепые аргументы. Он позволил себе обсуждать на стороне рабочие неурядицы, которые, по факту, касаются, только нас двоих. При всём, при этом, с моей стороны не было каких-либо фактов принижения его личного достоинства. Мои замечания, рабочего характера, были адресованы ему, исключительно, как к педагогу, а в своих претензиях, как мне кажется, я старался быть крайне деликатным и объективным, что не должно было, по своей сути, спровоцировать сложившиеся негативные возгласы в мою сторону.

Через такие нестандартные рабочие ситуации, Сергей, раскрылся для меня, совершенно, с другой стороны. Причём раскрылся, преимущественно, не как работник, а, в первую очередь, как человек. Я никогда не думал, что он может так нагло врать мне в лицо и обсуждать на стороне все возникающие проблемы между нами. В нём раскрылось двуличие, которое он так усердно скрывал. Первое его позитивисткое обличие - это приветливый, доброжелательный, очень ответственный и умный молодой человек. А вторая, оборотная сторона, включала в себя, лицемерие и ложь. Безусловно, я не имею никакого права, в данном случае, прибегать к осуждению, так как сам, частенько, искушаясь различными ситуациями, прибегаю к подобным не наилучшим качествам. Но, я никогда, повторяю, никогда, не стал бы применять эту гнилую оборотную сторону медали против близких мне людей. Как ни как, Сергей стал мне за эти полгода, реально близким человеком. Он имел представление о большинстве моих тараканах, слабостях и болевых точках. Когда я, в свою очередь, оказывается, совсем его не знал.

Ох, ладно, достаточно ноток разочарования. Безусловно, я сделал определенные выводы о Сергее, однако, я не посмел разрушить позитивный тон наших отношений фундаментальным образом. Без сомнения, не стоили того, вышеописанные, последние события.

По завершению смены, мы посидели в местном кафе и поговорили в неформальной обстановке. Каких-либо разъяснений отношений между нами не было. Мы общались, как и обычно, в привычной дружеской атмосфере. Я не видел смысла в продолжении извечных дискуссий. К сожалению, мне пришлось, как бы грубо это не звучало, поставить крест на успешности наших рабочих отношений.

Мы, не раз, пытались, в дискуссионной рабочей обстановке, прийти к конценсусу, но, к сожалению, понимания между нами не появлялось. Мы продолжали находиться на разных концах планеты.

Объяснения, его поведению, безусловно, имели место быть. Во-первых, причиной проявления такого противоречивого, несвойственного, Сергею, безответственного поведения, было, от части, в личной кадровой стагнации, а также в усталости от непрерывной круглогодичной двенадцатичасовой работы с детьми. Немаловажным, является факт поступления ему, довольно, выгодного предложения из другого лагеря. Оценивая ситуацию, максимально, объективно, я не стал больше цепляться за эту тему, пережевав, проглотил проблему целиком. Позитивизм отношений между нами сохранился, однако, скрывать не стану, я сделал определенные выводы, не в лучшую сторону. К сожалению, я открыл в Сергее, такие качества как халатность и двойственность, о существовании которых, ранее, даже не помышлял.

**Дифферентные отношения.**

*Чем больше*[*противоположности*](https://citaty.info/tema/protivopolozhnosti)*расходятся, тем более они сходятся для борьбы, и из этой борьбы возникает «прекраснейшая*[*гармония*](https://citaty.info/tema/garmoniya)*»*

*Гераклит*

Одним поздним вечером, в честь дня рождения нашего начальника, Бориса Васильевича, нашим небольшим коллективом, мы решили нарисовать на асфальте поздравления. В числе творческой инициативной группы была Катя. На позитивных началах, я начал дурачиться и нелепо приставать к ней, не подразумевая под своими действиями ничего серьезного. К моему, превеликому удивлению, она с легкостью ответила на мои знаки внимания, приветливо улыбаясь и посмеиваясь, указывая на заметную заинтересованность к происходящему между нами. В какой-то момент, девчонки, которые усердно рисовали буквы на асфальте, удалились в общежитие, оставив нас вдвоём, среди тёмной и пустой улицы, слегка освященной ненавязчивым соседним фонарём. Дурачество перестало быть таковым, уверенно намекая на большее. Именно в этот момент, та самая, казалось бы, установленная точка, смылась, как песок водой.

Наши отношения закрутились с новым и более интенсивным, темпом. Я прекрасно понимал бессмысленность этого общения, так как буквально через пару месяцев Екатерина покинет лагерь навсегда, но с глупостью и необъяснимой тупостью больше и больше тянулся к этой девушке, тем самым, усложняя наши отношения. Днём мы проводили время с детьми, а ночью друг с другом. Наши ночные прогулки порой затягивались до рассвета. Возвращаясь домой, мы могли замечать прекрасные виды гор, слегка алых от лучей солнца.

Однако, всю романтику таких прогулок портили постоянные выяснения отношений, причём абсолютно разного характера. Сюда можно было отнести разность интересов, ревность, знаковую несовместимость и уровень коммуникабельности.

Разность наших интересов не являлась для меня весомой проблемой. Как известно, по одной из версий, которой я упорно придерживался, противоположности притягиваются, взаимно дополняя друг друга. Сильные стороны одного партнёра прикрывают слабости другого, и, соответственно, наоборот. Однако, отрицать не стану, подобная дифферентность заметно ограничивала количество точек соприкосновения между нами, что вызывало недопонимание между нами.

 Вопрос ревности был куда более весомым, в первую очередь, за счет более частого и, чаще всего, нелепого проявления этого чувства. Я вынуждал себя периодически объяснять причины тех или иных «проступков», что создавало между нами новую почву для развития конфликтов. Нелепость заключалась в чрезмерном собственничестве Екатерины. Она наотрез не желала видеть возле меня представительниц противоположного пола. Приветливость и улыбка в чей-либо адрес, оценивались как флирт, и сопровождалась осуждающим взглядом. Бесспорно, если человек придается, такому, достаточно эмоциональному чувству, как ревность, это и есть ключевой показатель расположенности к своему партнёру, в данном случае, ко мне. Но, ни в коем случае, нельзя, доводить его до такого абсурдного состояния. Проявлению всякого чувства должна быть своя степень, в особенности, ревности.

Многие, к следующей характеристике отнесутся, довольно, скептически. Однако, я рискну, и на примере астрологического гороскопа совместимости, постараюсь вкратце разъяснить всю специфику характера Екатерины. По гороскопу, она являлась скорпионом, причём, очень ядовитым. Её продолжительное молчание, в один момент, могло смениться из ряда вон выходящей, саркастической фразой в мой адрес, которая, несомненно, задевала меня.

Подобные выходки не меняли сложившейся картины. Наши отношения, пусть и через подобные противоречия, продолжали набирать свои обороты. Передо мной стояла трудная задача по укрощению этого свирепого скорпиона, бесспорно, неравнодушного ко мне. При успешности данного замысла, этот яд смог бы стать для меня сладким мёдом.

Неделя усердной борьбы так и не привела к нужным мне результатам. Наравне с ревностью, в Екатерине протекало постоянное, причём, подчеркиваю, необоснованные недовольства, недоверие, нежелание и прочий пакет услуг, под наименованием, «нет», которые выводили меня из себя и частенько ставили в ступор. На мои банальные и простые вопросы: «Что случилось?»; «Почему ты такая грустная?»; «На что ты обиделась?»; я обычно получал однообразные ответы следующего характера: «Не важно», «я промолчу», «ничего». В силу моего самокритичного характера, я, само собой, брал всю вину на себя. Прокручивая в голове прожитый день, пытаясь найти вескую причину такого поведения, я взрывался от её отсутствия.

Без сомнения, интровертность Екатерины была заметной проблемой в развитии наших отношений. Для меня лично, коммуникативная составляющая в отношениях была ключевой, так как это позволяло мне, в прямом смысле этого слова, понять своего партнера. Определенное время, подсознательная чувственно-интуитивная составляющая позволяла мне предугадать мысли Кати. Однако, интуиция, чаще всего позволяет получить лишь неконкретные и необоснованные доводы, а не весомые существенные аргументы. Непонимание некоторых ситуаций с моей стороны, приводило наши взаимоотношения к некой десинхронизации, постоянным конфликтам и выяснениям отношений.

Наши встречи, как по инструкции, каждый день заканчивались ссорами и скандалами. В один из таких дней, Екатерина, с абсолютным безразличием на лице, просто перестала со мной общаться. Само собой, моя голова была готова взорваться от непонимания ситуации. Я пытался выяснить причину такого поведения, но в ответ я получал только сухое «ничего» с каменным лицом. На её лице было ярко выражено безразличие, что не могло меня не настораживать. Все эти ссоры и скандалы, при всей своей нелепости, как минимум, указывали на важность этих отношений для Екатерины. В случае же, безразличия, шансы на успех в этих отношениях сходились на ноль.

 Устав, от бесконечных обид и выяснений отношений, я дал себе внутреннюю установку. Если сегодня ночью, в установленное время, она выйдет ко мне, с позволения сказать, на свидание, значит, в этом есть какой-либо смысл, если же я её так и не дождусь, то, как говорится, на нет и суда нет.

Я ждал. Пожалуй, это были самые продолжительные тридцать минут в моей жизни. За это время я успел подумать о многом. Скрывать не буду, я очень хотел встречи с ней, готов был терпеть все эти, происходящие между нами, передряги, веря в то, что со временем, мы, своего рода, притрёмся друг к другу. Но, она не вышла. Она сделала выбор своим бездействием, как и сделал его я, покинув эту пожелтевшую от тусклого фонарного света лавочку.

**Прямое столкновение.**

*«Кто здорово пашет, тот больно всех напрягает»*

*Леонардо Левинсон*

Вопрос напарничества, на мой взгляд, имеет ключевое значение в нелегком вожатском труде. Зачастую, непросто выдержать нагрузки всей этой нелегкой двенадцати часовой работы, в одиночку. Однако, напарник необходим не только отрядным вожатым. Без него не обойтись во время кропотливой штабной миссии. Разрываясь на части от поставленных перед тобой задач, необходимо иметь рядом крепкое уверенное плечо.

Первый мой опыт штабного напарничества был, достаточно, успешным. В качестве моего компаньона, и осмелюсь сказать, в какой-то мере, наставника, выступил Алексей. Педагог-организатор, звукооператор, и в некоторой мере, штабной завхоз, по совместительству. Так как, именно он хранил все накопившиеся, за долгие годы, канцелярные принадлежности. Моим большим упущением было, не рассказать о нём раньше. Так как знакомство с ним произошло еще на первых парах адаптации к моему новому месту работы. Алексей был, достаточно, специфической личностью, но был прост, как открытая книга. Специфичность его выражалась в заметной вспыльчивости и минимальным уровнем коммуникабельности. Он никогда не любил дотошно объяснять материал, переводя свой рассказ на повышенные тона. Одновременно с этим, он был прост в общении и прямолинеен. Он беспрепятственно позволял себе выражать собственное, порой абсолютно неэтичное, в отношении к окружающим, мнение. В связи с моим недопониманием штабной работы, я, зачастую, загружал Алексея вопросами. Ответы я получал, чаще всего, в ярко-выраженной эмоциональной окраске с повышением тона. Но, на удивление, подобные эмоциональные всплески, не отражались на наших взаимоотношениях. Алексей был, более чем, отходчивым, поэтому с легкостью забывал подобные ситуации, а я, в свою очередь, не принимал эти эмоциональные взрывы всерьез, и относился к этому, преимущественно, с иронией.

Наше гармоничное напарничество было разрушено с появлением в штабе Максима. Именно он умудрился добавить ложку дегтя в бочку с мёдом, вернувшись с сессии в лагерь. Напомню вам, Максим является старшим воспитателем нашего детского лагеря. Я проработал около двух месяцев под его непосредственным руководством. Я видел его работу, но, к сожалению, он так и не заручился моим признанием. Это было связано с его безответственным подходом к работе и заметной, непростительной безграмотностью. Нелепость и бессмысленность вечерних планёрок; отсутствие личного примера, как педагога и несвоевременное модерирование рабочего процесса говорили сами за себя. Я прекрасно понимал, с какой обузой столкнулся. Как ни как, с Максимом, при всём его букете причуд, мне необходимо было срабатываться. Закрыв глаза на вышеописанный, весьма радикальный негативный преданализ его работы, я решил дать ему шанс показать себя с наилучшей стороны, не делая преждевременных выводов.

Первый крупный инцидент, приведший к некому диссонансу, случился, буквально, на второй день работы с Максимом. Абсолютно глупая ситуация, которая за продолжительные два месяца железного спокойствия, вывела меня из себя, заставив в максимально повышенных тонах отчитать Максима за его безответственное отношение к следующей ситуации.

Наш лагерь принимал трёхдневный краевой слёт ученического самоуправления. Ключевой задачей в эти недолгие три дня было, обеспечение образовательной площадки необходимым оборудованием, начиная от кресел и заканчивая стаканами для воды. Случилось, собственно говоря, следующее. Для организации встречи, необходимо было доставить на площадку четыре, довольно, массивных, кресла. Я обратился за помощью к Максиму, и он любезно согласился помочь доставить эти громоздкие кресла. Но, в связи с плохой информативностью, мы попали в небольшой просак. Оказалось, что необходимости, в четырех креслах не было, и на площадке достаточно было всего двух. Казалось бы, мелочная проблема. Стоило, только то и всего, что вернуть пару кресел обратно, сделав незначительные усилия. Вместе с вожатым, который любезно согласился мне помочь, я схватился за кресло, после чего, сразу же, от Максима последовал следующий вопрос:

- «А это кресло кто понесет?»

- «Ты» - ответил я, иронично показав язык.

После чего, не проронив и слова, Максим завернулся и ушел, выбрав тактику, согласно поговорке: "моя хата с краю...". Подобная наглость, само собой, разбудила во мне целую бурю негодования. Сжав зубы, я всё-таки закончил начатую работу, пусть уже, и без участия Максима.

Как стало известно, позже, при разборе этой ситуации. Максима обидел факт, так сказать, несправедливого распределения обязанностей между нами, за которым и последовала, без преувеличений, детская обида. Ему пришлось нести кресло одному, в то время как, я попросил о помощи вожатого.

В полном недоумении и с горячей головой я пришёл в штаб. Несмотря на присутствие Бориса Васильевича, моего непосредственного начальника, я, публично, в радикальных тонах высказал Максиму своё мнение о сложившейся ситуации. Разумеется, не обошлось без повышенных тонов, что, безусловно, его задело.

- «Максим, ты считаешь, работу, возложенную на нас двоих, должен выполнять, я один? А ничего, что за площадку отвечаем мы вдвоём? Так трудно было помочь донести кресло? По сути, ты меня послал, тем что, без каких-либо комментариев, ушел. Мне не трудно, честно. Я унёс бы эти кресла сам. Но, зачем обещаться помочь, если всё равно слово свое не держишь!»

- «Если ты хочешь мне, что-то высказать, скажи это лично, тут вообще-то находится твой непосредственный начальник»

- «Ой, да пошел ты, я тебе уже всё сказал»

Не ожидая такого резкого поворота событий, он яростно поднялся со стула и собирался подойти ко мне, дабы ударить. Но, на его пути оказался Борис Васильевич, который, без каких-либо эмоций, с непоколебимым спокойствием, сидел нс стуле и задумчиво смотрел в одну точку.

- «Борис Васильевич, выпустите меня»

- «Ну, давай ударь меня, может легче станет. Простите меня, конечно, что я такой эмоциональный. Просто, я привык выполнять свою работу и ответственно к ней отношусь»

После этих слов, я покинул помещение штаба, пытаясь немного успокоиться.

С одной стороны, я понимал, что поступил, как сорвиголова, показав свою слабость в эмоциональном дисконтроле. Мои повышенные тона были, безусловно, лишними, и, ни в коей мере, не давали шанс эту диалогу выйти к консенсусу между нами. С другой стороны, я показал свою прямолинейность и чётко указал, что не позволю сидеть у себя на шее. Я, конечно, мягкий, как диван, но в нужный момент и пружину выпустить могу. Повторюсь, я прекрасно знал, чего можно на самом деле ожидать в работе от Максима. Но, стараясь поступить максимально грамотно, я выбрал тактику ожидания, дав ему шанс проявить себя. Я закрыл глаза на всё происходящее между нами, ранее. Но, к сожалению, он не оправдал моих надежд. Таким образом, тактика ожидания, после вышеописанных радикальных дискуссий, сменилась холодной войной.

Первостепенно, я цеплялся за его слабости. Максим был ярым любителем внимания со стороны окружающих его людей. Однако, делать какие-либо шаги навстречу своей цели, он не желал, по причине лености к любому делу. Из разговора с Олесей, экс педагогом-организатором лагеря, и, по совместительству, напарницей, Максима, стало известно, что она выполняет работу сверх своих должностных обязанностей, погружаясь в груды списков и отчётов, чем должен, по факту, заниматься Максим, как старший воспитатель. По сути, выгрузив на хрупкие плечи Олеси, половину своей прямой работы, Максим занялся наиболее приятным занятием, а именно, игрой в строго начальника, постоянно просматривающего сериалы в штабе в течение рабочего дня. Как старший воспитатель, он всегда находился в центре внимания педагогического коллектива. Сильным ударом для него была сцена, когда я, во время открытия, недавно упомянувшего, слёта, наравне с педагогическим составом, на сцену позвали меня, новоиспеченного старшего вожатого, позабыв о Максиме. Бесспорно, данная ситуация, зацепила его самолюбие, на что указывали нелепые эмоциональные порывы.

Я принял решения начать холодную войну косвенного воздействия. На мой взгляд, первый удар был нанесен вполне удачно, выбив Максима из калии. Дабы, сгладить углы, само собой, формально, я помирился с Максимом, извинившись за повышенные тона и «излишние» претензии в его адрес. Выполняя какие-либо задачи, возложенные на лагерь, я старался выполнять ключевые задачи, забирая вкусный кусок пирога себе. Благодаря этому, за счет своего ответственного отношения к работе, я мог бы заручиться авторитетом своего непосредственного начальника и других вышепоставленных лиц. При этом, Максим, выполняя мелкие поручения, оставался бы в штабной тени, в лице пассивного овоща, поглядывающего сериалы.

**Прозрение.**

*«Для минуты прозрения иногда мало и целой*[*жизни*](https://citaty.info/tema/zhizn)*»*

[*Ивлин Во. Незабвенная*](https://citaty.info/book/ivlin-vo-nezabvennaya)

До начала лета оставалось не более одной недели. Соответственно, времени до моего очередного учебного отпуска оставалось совсем немного. Прошедшая зима оказалась для меня труднопреодолимой, как в физическом, так и в эмоциональном плане. Моё физическое состояние восстановить было куда проще, так как, ослабленный иммунитет, недосыпание и недоедание, в коей-то мере, я мог побороть благодаря новой более лояльной обстановке. Следовательно, моей задачей на отпуск, помимо образовательно-сессионного процесса, было эмоциональное восстановление за счёт максимальной изоляции от внешней социальной среды, с удочкой на рыбалке, с книгой в руках или с мыслями на прогулке. Сессия прошла успешно, без каких-либо инцидентов, от чего, я не горю сильным желанием на этом останавливаться. Но, я не могу обойти стороной, второстепенные, довольно, абсурдные ситуации из моей личной жизни.

 Отношения с Екатериной были бесповоротно прекращены. Однако, в силу моей тупой влюбленности, успокоиться я так и не мог, вверяясь глупой, бесспорно, иррациональной, надеждой, возродить из руин, изжитые отношения. Если подойти к этому вопросу сугубо рациональным образом, я прекрасно понимал, всю нелепость этих отношениях, фундаментом которых выступали постоянные противоречия между нами. В итоге, к сожалению, влюбленная слепота восторжествовала над моим разумом, подняв победный флаг, нацеливая на свершение, исключительно, нелепых поступков. Одним из таких поступков, стала очередная переписка с Екатериной в социальных сетях, не приведшая ни к чему хорошему. Всё началось, с сухого безразличного диалога и завершилось очередным, уже до боли, привычным, конфликтом, раскрывать суть которого я не стану, в силу отсутствия необходимости в этом.

К счастью, понемногу, прозревая, я понял, что биться в закрытую дверь, расшибая себе лоб, нет никакого смысла. Даже, пусть, за ней живут приятные воспоминания. К сожалению, проблема наших отношений, вовсе не в постоянных передрягах, а в моём простодушии. Изначально обреченным на провал отношениям, я дал условный статус успешности. Никто из нас двоих не был готов к отношениям на расстоянии. Однако, я закрыл глаза на факт скорого отъезда Кати из лагеря, и по собственной инициативе, дал отношениям толчок. Невероятного масштаба абсурд, созданный на слепой вере, коим-то образом, переубедить Екатерину остаться со мной. Но, её приоритет пал в пользу саморазвития, а не изувеченных конфликтами отношений.

**Июль-Август-Сентябрь. 2017 год.**

**Желаемая легкость.**

*«Легкие пути ведут в тупик»*

[*Уилсон Мизнер*](https://citaty.info/man/uilson-mizner)

После успешно сданной сессии в университете, я вернулся в лагерь в конце июня месяца. К этому моменту, уже прошел заезд детей, и работа в лагере зашевелилась более интенсивным темпом. Город был изменен до неузнаваемости. Одинокие улицы и пляжи, буквально, за один месяц, заполнились массами приезжих отдыхающих.

Лагерь, как и город, претерпел изменения. Летнее кафе, которое совсем недавно ассоциировалось, как блёклое и забытое место, расцвело новыми красками и клиентами, начиная от детей, заканчивая вожатыми и сотрудниками лагеря. Очищенный от мусора пляж оснастили лежаками и противосолнечными навесами, запустили водные аттракционы, а доступ к морю ограничили буйками. Впечатление было, исключительно, приятное. Я с большим энтузиазмом ждал этого лета, вверяя в себя надежду на получение новых впечатлений и эмоций, которых мне так не хватало холодной зимой.

Разгрузив сумки и приведя себя в порядок, я оперативно приступил к работе. В первую очередь, я решил познакомиться с достаточно обновленным, летним коллективом, состоящим, преимущественно, из студентов. Борис Васильевич, наш, многоуважаемый, начальник лагеря, во время планерки представил меня новым ребятам. Стараясь аккуратно присматриваться к каждому вожатому, я заметил несколько общих черт. Всех этих ребят объединял энергетический запал и энтузиазм. Ситуация в коллективе была плачевной. Общение ребят ограничивалось двумя, тремя знакомыми, с которыми они приехали в лагерь. Большинство вожатых, даже не знали, друг друга по именам.

Вечером я должен был заступить в ночь. Перед отбоем, стараясь максимально быстро влиться в коллектив, я поближе познакомился с одной милой вожатой, Анной. На удивление, с первых же минут, она оказалась, довольно, общительной, и, с невероятной легкостью, поддерживала различные темы разговора. Она была небольшого роста с очень приятной фигурой, милыми щёчками и чрезмерно искренней детской улыбкой. С первых же минут, она запала мне в душу, подарив заметную легкость в общении, которой так не хватало после нескончаемых скандалов в моих прошлых отношениях с Екатериной. Мне нравился ход её мыслей, который сопровождался простыми и одновременно интересными историями из жизни. Она, без сомнения, была смышленой, однако, совсем не умела держать язык за зубами, показывая себя со стороны простодушной болтушки.

Первостепенно, я не делал каких-либо серьезных ставок на эти взаимоотношения, придерживаясь единственной целью: познакомиться поближе с новыми сотрудниками нашего лагеря. Однако, эти отношения с каждым днём только набирали свои обороты. Анна, заметно, тянулась ко мне, местами, проявляя простодушное, навязывающееся отношение, на которое я отвечал взаимностью.

**Разрозненность.**

*«Чтобы возникла анархия, достаточно всего лишь одного водителя,*

*который не соблюдает*[*правила*](https://citaty.info/tema/pravila)*»*

[*Чак Паланик. Рэнт: Биография Бастера Кейси*](https://citaty.info/book/chak-palanik-rent-biografiya-bastera-keisi)

Перемены коснулись не только моей личной жизни. Я не могу обойти стороной историю важной кадровой реформации. Максим, старший воспитатель нашего лагеря, был повышен до заместителя по образовательной работе. Человек, которому я объявил холодную войну, к которому я испытывал, без преувеличения, неприязнь, стал моим непосредственным начальником. Расстановка сил, однозначно, претерпела изменения, и, безусловно, не в мою сторону. Максим переместился в отдельный кабинет, оставив в штабе административную группу, включающую, довольно, большое количество человек. На мой взгляд, большого смысла, присутствия в штабе такого количества человек, не было. Так как организационная работа в лагере не имела большой нагрузки и, соответственно, могла прекрасно реализовываться двумя людьми: старшим вожатым, выполняющим функцию организатора работы лагеря, и педагога-организатора, берущего на себя функционал по организации мероприятий. Подобная кадровая роскошь создавала дух недоговоренности, а местами, конфликтности, что требовало он нас усилий в четком распределении обязанностей, чего мы достигали с большим трудом.

В качестве новоиспеченного педагога-организатора выступила Дарья. По своей природе, Она была, преимущественно, идейным человеком. Однако, в ней, в силу своего творческого характера, частенько преобладали неконтролируемые эмоции, что нередко создавало почву для очередного конфликта между нами, а, в свою очередь, её весьма не компромиссная манера разговора не позволяла нам прийти к консенсусу в различных спорных ситуациях. В своё время, я вставал на защиту Дарьи, презентуя её, как достойного педагога-организатора. Она приехала в лагерь, приблизительно, в апреле месяце, отработав около трёх смен в качестве рядового вожатого, и только после этого, должным образом, зарекомендовав себя, как поистине творческую натуру, она была переведена в соответствующую должность.

Елена, наш очередной старший воспитатель, подавая резюме на работу, была заинтересована, исключительно, в должности заместителя начальника лагеря, что было согласовано, непосредственно, с Борисом Васильевичем. Она, никоим образом, не принимала в расчет ставку старшего воспитателя. Но, вышестоящее руководство, без уведомления нашего многоуважаемого начальника, выдвинула Максима в эту должность, который, на мой взгляд, не имел должного представления об образовательной работе, как минимум, в силу своей узкой педагогической специальности инструктора по физической культуре.

Представ перед этим непоколебимым фактом, Лене пришлось заступить на работу в качестве старшего воспитателя. Когда я увидел её впервые, она была с чрезмерно поникшим настроением, которое держалось у неё на протяжении всей последующей смены. В первую очередь, это было связано с вышеуказанными кадровыми изменениями. Оптимистично настроенная на заместительскую должность, она, поставленная перед фактом, была эмоционально раздавлена.

Я, в свою очередь, в силу своей эгоцентричной недоверчивой позиции в работе, тянул одеяло в свою сторону, вмешиваясь и стараясь контролировать работу каждого присутствующего в штабе, тем самым, создавая им дискомфорт в реализации поставленных перед ними задач.

 Именно, в таком специфичном административном составе мне пришлось работать на протяжении, как минимум, последующей смены. Подавленность Елены, эмоциональность Дарьи, пофигизм Максима, и, наконец, мой эгоцентризм - создавали адскую смесь, не позволяющую нам, должным образом согласовать работу между собой. При этом получая побочный эффект в виде мелочных рабочих конфликтных ситуаций, прямо или косвенно отражаемых на педагогическом составе. Как итог, мы выродили разрозненные и недисциплинированные микрогруппы, состоящих из вожатых и воспитателей, поддерживающие принцип разрозненности и безответственности.

Группа делилась на две одноименные составляющие: ответственные и безответственные. Первая группа была крайне незначительной и состояла, преимущественно, из представителей молодого вожатского состава, не попавшего под влияние старичков-консерваторов. Вторая группа, во главе со Светланой, заядлым воспитателем нашего лагеря, включала в себя старичков, которые имели немалое влияние и авторитет среди вновь прибывших вожатых. Постоянно контактируя с молодняком, старички умудрялись выстроить необоснованное фактами резко-негативное отношение к административному составу. В их руках, помимо словесно-агитационных программ, оказалось очень весомое орудие воздействия: прогнивший сверху аппарат управления лагерем, базирующийся, преимущественно, на политике массового «авось».

Подводя итог необходимости должностного нововведения, само собой, беря в расчёт, отработанную смену с Леной, Максимом и Дашей, я не смог прийти к твёрдому выводу на счёт того, было ли решение о назначении Максима, верным. Лично я, к превеликому сожалению, в силу совместно прожитой смены, осознал, что ни Максим, ни Елена, в абсолютной степени, выше разбираемой должности не заслуживают. На мой взгляд, в силу личных, вышеописанных, непригодных для подобной организационной работы, качеств. В свою очередь, административный разлад прямо пропорционально повлиял на слаженность работы педагогического состава, и его распад на разрозненные микрогруппы. В общем, к сожалению, первая летняя смена с треском провалилась.

**Время покажет.**

*«*[*Ожидание*](https://citaty.info/tema/ozhidanie)*— это пустая трата времени и, в конечном счете,*

*еще и полнейшее*[*разочарование*](https://citaty.info/tema/razocharovanie)*, ибо наши надежды не оправдались»*

[*Хардли Хавелок. Ренегат*](https://citaty.info/samizdat/hardli-havelok-renegat)

Мои отношения с Анной, сопровождающие бесконечной легкостью общения, взаимопониманием и, что немаловажно, заботой, набирали обороты. Пожалуй, это и есть те, три ключевые составляющие, воистину, необходимые мне на тот период времени. В силу своего, достаточно, свободолюбивого характера, я нередко был замешан в мелочном безобидном флирте, от которого, при всём своем желании, избавиться я не мог. По большей части, в силу его подсознательного происхождения. Чего греха таить, меня всегда привлекала подобная поверхностная игра слов, которая заряжала меня позитивной энергией и избытком женского внимания. Однако веских и рациональных причин проявления вышеуказанного у меня нет, от чего борьба с подобным увлечением значительно усложнялась.

Чрезмерная преданность и доверие Анны, которые, я, безусловно, ценил, заставляли меня всеми силами противостоять с этим порочным занятием. К сожалению, складывалась, весьма, неблагоприятная картина. Постоянство и покорно-доверительное отношение Анны, никоим образом, не сочеталось, с моим, свободолюбием. Не желая наступать в очередной раз на грабли разрушенных отношений, об которые я бился головой неоднократно, я старался всеми силами сохранить этот, и так не окрепший фундамент взаимопонимания, создав в дальнейшем уютный дом наполненный любовью и заботой.

Противоречия в моём сознании породили два внутренних противоборствующих лагеря. Первый, во главе с моим разумом, и второй, в сопровождении подсознания. Мой разум поддерживал идею сохранения связи с Анной, так как они, бесспорно, обладали определенной гармоничностью, формируя комфортные взаимоотношения. Под последним, я подразумеваю, конкретное отсутствие каких-либо химических гормональных реакций моего организма. Делаю акцент на химическую составляющую, так как, именно этот элемент подсознания чаще всего приводит к бессознательной привязанности к человеку, или проще говоря, к «слепой любви». На мой взгляд, неоспоримо, что подобный подсознательный компонент, на первых порах общения между мужчиной и женщиной, имеет непосредственную важность, являясь своеобразным фундаментов при постройке новых неокрепших отношений.

Стараясь побороть внутреннюю войну, я обратился за советом, пожалуй, к самому близкому и преданному мне человеку, которому, я, поистине, могу доверить подобные вещи, к своей маме. Честно говоря, к таким радикальным мерам, я прибегнул впервые, так как в полной мере самостоятельно я решить проблему не мог. Я надеялся на здравый женский и одновременно материнский взгляд на сложившуюся ситуацию. По итогу разговора, мы пришли к выводу, что торопиться принимать какие-либо решения не стоит.

На следующий день, день моего долгожданного выходного, я вырвался на вечернюю прогулку в соседний поселок. Надел наушники в уши, включил музыку и в гордом одиночестве устремился в назначенное место. Мне хотелось побыть одному, расставить все за и против, в сложившейся ситуации. Я добрался до нужного места уже после заката солнца, когда алое от зари вечернее небо, начало погружаться в сумеречную тьму. Я добрался до прибрежного маяка, по сути, конечной остановки моего туристского маршрута, где, практически, не было людей, что создавало комфортную атмосферу для самоанализа. Усевшись на чистом каменистом береге, я полностью отложил, детально разжеванную монологическими речами, рациональную составляющую, и погрузился в разборки со своим подсознанием. К сожалению, я понимал, что не испытываю сильных подсознательных чувств к Анне. Но, стараясь, подойти к этому вопросу максимально широко, цепляя даже самые мелочные фрагменты, я обнаружил факт собственнической ревности. Подобный случай произошел со мной, во время ночной прогулки в местный прибрежный летний клуб, когда с Аней начал в танце заигрывать весьма поддатый тренер. В тот момент, моему терпению и лояльности пришёл конец, что заставило меня, в прямом смысле этого слова, вытянуть Анну из пьяных уз. Зная свою чрезмерную либеральность, базирующуюся, в первую очередь, на доверительных отношениях с девушками, я, в данный момент, пошел против собственных внутренних установок, проявив по большей части, бессознательную и мощную, по энергетическому потенциалу, собственническую ревность. По сути, ничего непристойного в действиях Анны или этого поддатого тренера не было. Их обоюдные действия ограничивались танцем с отсутствием, по сути, даже, каких-либо тактильных признаков. Однако, при всём, при этом, моё подсознание, так долго уступавшее в противодействии, наконец, пошло в активное контрнаступление и молниеносно подавило разум, заставив поднять позорный белый флаг. Чаша весов в моей голове в тот момент резко уравняла шансы на совместную победу разума и подсознания над своим общим противником, неуверенностью собственного выбора.

**Новый удар.**

*«Неожиданность — один из залогов победы»
Андреа Моруа*

Холодная война продолжалась на протяжении последующих летних смен. В целом, я старался быть крайне деликатным и аккуратным в общении, не доверяя никому своих личных или рабочих проблем, пожалуй, только лишь за исключением, Анны, которая, после трудного рабочего дня, была для меня, в хорошем понимании этого слова, мягкой подушкой. За что я хочу выразить ей огромную благодарность. Мои нововведения, в лице череды необходимых, на мой взгляд, мероприятий, таких как, сценарно-проработанные отрядные огоньки или качественно-насыщенные экскурсии по лагерю, провоцировали, со стороны сотрудников лагеря, агрессию через неаргументированные претензии.

Елену, человека яро метившего на пост заместителя, уволили, по причине отсутствия самоконтроля в словах, эмоциях, и принимаемых, дозах алкоголя. Вышеуказанные факторы сформировали конфликт, который быстрыми темпами достиг ушей вышестоящего руководства, что, изрядно, могло подпортить авторитет и престиж лагеря. В связи с этим, Борис Васильевич, дабы не рисковать, решил прибегнуть к радикальным мерам, увольнению. Я не уверен, что, сам по себе, подобный поступок заслуживает таких жестких санкций. Но, так как под вопрос встала честь нашего лагеря, то в данной ситуации, я само собой, исключая какие-либо личные мотивы, был на стороне Бориса Васильевича. Вопрос чести и авторитета места, где я работаю, был приоритетным. Я старался не откланяться от традиций, и максимально поддерживал должный авангардический уровень лагеря, кой у него всегда и был. Однако, подойдя к этому вопросу с другой, более личной стороны, мне было непонятно поведение Бориса Васильевича, который даже не пожелал заступиться за своего непосредственного сотрудника. Получается, сталкиваясь с подобными проблемами, решать тебе придется их самостоятельно, и должной помощи со стороны главного защитника, своего начальника, ждать бессмысленно, что, конечно же, заставляет задуматься о прикрытии собственных тылов, так как на месте Елены мог бы оказаться любой сотрудник нашего лагеря, в том числе, я.

Должность старшего воспитателя была в свободном полете. Благодаря чему создалась нагнетающаяся неясностями, интрига. Часть вожатых, импонирующих, моей рабочей политике, выдвигала меня в кандидаты на повышение. Но, я прекрасно понимал ложность подобной гипотезы, в связи с отсутствием высшего образования. Этот факт связывал мне руки крепким узлом. На таком фоне, все мои заслуги перед лагерем становились серыми и безликими, а мой, казалось бы, бесконечный энтузиазм угасал. Посредством чего, прогресс, в скором времени, заменился регрессом. Весь необходимый мне опыт и организаторские навыки я перенял еще в ходе своих первых двух смен в должности старшего вожатого. Двигаться и развиваться, честно говоря, было некуда. Даже должность старшего воспитателя не смогла бы мне дать новых знаний, так как по своему функционалу ничем не отличалась от уже имеющейся. Утешением, заставляющим меня консервативно держаться за доверенную мне, должность, были, как ни странно, деньги и, безусловно, ценный для будущего учителя, педагогический стаж. Увольняться и менять, так сказать, «шило на мыло», а то еще хуже я, само собой, не хотел. К тому же, честно говоря, я не горел желанием работать на отряде с детьми, так как подобная картина преследовала меня около года, и я, чего греха таить, заметно от неё устал.

Но, всё же, вернемся к интригующему всех вопросу о достойных кандидатах на должность старшего воспитателя. Ответ был дан нашим начальником, Борисом Васильевичем на общей педагогической планерке. Сказать, что услышанное мною, имя, меня удивило, ничего не сказать. Я был повергнут в секундный шок. Старшим воспитателем была назначена Светлана. Это человек с явным лидерским потенциалом, безусловно, умеющий вести за собой, обладающий большим опытом и чрезмерно эмоциональным, бестактным и капризным характером. Без колебаний, я могу назвать её лидером сепаратисткого лагеря старичков-консерваторов, о которых я говорил ранее, яростно поддерживающих идею всеобщего пофигизма.

Я понимал, что главный мой противник, спустя двухгодовую работу, выбился, по факту, в начальники, аккуратно переступим через мою голову. «Войны не избежать!» - подумал я в этот момент и присоединился к массовым поздравительным аплодисментам.

Я понимал, что силы неравны. Большинство сотрудников поддерживают Светлану в вопросе безответственного подхода к работе, с призрением поглядывая в мою сторону, человека с «безумными» реформаторскими идеями в руках. Я не пытался молниеносно атаковать в лоб, так как союзников и сторонников моих энтузиастких идей было очень мало, и силы стоило беречь. Я старался крайне аккуратно изучить своего прямого противника.

Светлана, имела своеобразный подход к работе. Безусловно, к делу она подходила ответственно, но частенько в противовес этому положительному качеству выступал факт полного отсутствия инициативы с ее стороны. Объясню. Светлана никогда не возьмется за работу по собственной инициативе, только при прямой установке вышепоставленного руководства, о необходимости выполнения той или иной задачи. Вероятнее всего, это связано с природой женской натуры, в целом, имеющей, как правило, пренебрежимое отношение к принятию определенной ответственности. Как говорится, женщина – пол слабый, неспособный нагружать свои хрупкие плечи излишней ответственностью. Допустим, при получении определенной информации рабочего характера, Светлана, ни в коем случае, по собственной инициативе, не возьмется за её проверку и коррективу, если не было дано подобной установки кем-либо со стороны. Оценивая вышеизложенную картину, я, ни в коем случае, не желаю обвинять Светлану в её безынициативности, так как подобная черта заложена в ней женской природой. Однако не могу не заметить, что в характере Светланы сочетались две противоположные черты, такие как, выше изложенная безынициативность, и огромный лидерский потенциал. Продолжая эту тему, я попытаюсь предположить, что подобная безынициативность, помимо влияния женской природы, также связана с неполным познанием новой исполняемой должности старшего воспитателя. Приводя такие доводы, я делаю акцент на анализе прошлой педагогической деятельности Светланы. Непосредственно, в двухгодовой работе на отряде, где, при полном уверенном знании своих должностных обязанностей, она могла дать личный пример вожатым, как положительный, в виде четкой и уверенной организации своей работы, так и отрицательный, в виде безответственного подхода к возложенным на неё рабочим обязанностям.

 Помимо этого, к непосредственному влиянию женской натуры, я могу отнести отсутствие пунктуальности. Периодические приходы на работу в начале одиннадцатого часа утра были обыденным фактом. Подчеркиваю, что рабочий день начинается в лагере с девяти часов утра. Хотя, безусловно, нельзя оспорить того факта, что опоздания оправдываются постоянным ухоженным и опрятным видом, придраться к которому, было невозможно. Мною лично, никогда не было замечено растрепанных волос, мешков под глазами или ненадлежащей одежды.

С течением времени, как мне казалось, я нашел определенный подход, к нашему новоиспеченному старшему воспитателю. Но, так только казалось. Боевые действия между двумя лагерями формально закончились к тому моменту, как сепаратисты узнали о повышении своего вождя. Почему формально? Потому что, боевые действия по факту сменились холодной войной. Осуществлялась она простым, но каверзным путем. Непосредственный лидер оппозиции – Светлана, перед своим повышением, публично удалила наболевшую вожатскую беседу, где, по сути, полным ходом и осуществлялась антиштабная пропаганда. В моих глазах подобный ход имел, без исключения, положительную среду, и настраивал на миротворческий лад. Но, как оказалось, моё наивное доверие к недавнему врагу, оказалось, простой уловкой. Подпольно, была организована очередная беседа, настроенная на тот же, агитационный посыл, во главе со Светланой, о существовании которой я узнал случайным образом из уз вожатых. Без того, неустойчивый авторитет штабистов, снижался на протяжении двух месяцев летней кампании. Эта беседа, как паразитирующее существо, разлагало авторитет непосредственного руководства лагеря, в целом.

**Рациональная любовь.**

*«*[*Человек*](https://citaty.info/tema/chelovek-lyudi)*, отвергающий иррациональное, тем самым отрицает маленького ребёнка»*

*Александр Лоуэн*

Моя голова, по-прежнему, была загружена вопросом моей личной жизни, которую я активно обсуждал наедине с собой, буквально неделю назад. Как мне тогда казалось, вопрос закрыт, благодаря весьма хрупким аргументам. Хотя, как показывала практика, отношения с Аней скатывались на «нет».

Ниже я назову множество нелепых причин сложившейся ситуации, но достоверной будет являться только одна, а именно, полное отсутствие иррациональной подсознательной располагающей составляющей. Речь идет о тех самых, яростно обсуждаемых в моей голове, в течение нескольких месяцев, химических реакциях, ошибочно называемых, чаще всего, влюбленностью, страстью или даже любовью. Именно из этого факта и вытекают, как следствие, все второстепенные причины.

Во-первых, меня раздражали её постоянные приступы заботы, которые не имели весомого значения, и имели, по большей части, формальный характер. Формализм проявлялся в постоянных расспросах о моём самочувствии или настроении, и, частенько, не имел прикладной пользы. Наглядно, абсурдность вопроса формализма демонстрируется из последующего ниже расписанного диалога, происходящего между нами на протяжении нескольких месяцев:

- «Почему ты грустный?» – с беспокойством спросила Анна.

- «Всё хорошо» - сухо отвечаю я.

- «Ну, я же вижу, что-то случилось» - не теряя настойчивости, отвечает она мне.

- «Говорю же, всё хорошо» - ответил я, с той же твердостью в голосе.

- «Ну, я же беспокоюсь».

Сколько бы мы не старались прибегнуть к пониманию вопроса чрезмерной заботы в мою сторону, всё было тщетно. Однако, к сожалению, я не тот человек, который любит тратить своё время, на, не имеющие большого смысла, вопросы.

Во-вторых, немаловажным был факт духовной незрелости Анны. Нередко отношения приобретали воспитательный характер. Нередко мне приходилось наставлять или учить её в определенных ситуациях, упрекая, например, за слишком длинный язык, неумение слушать или вызывающий внешний вид. Откровенно говоря, мне с избытком хватало своей воспитательской работы в лагере с детьми и вожатыми. Поэтому, я не был готов погрузиться в работу на двадцать четыре часа в сутки, отдавая на это драгоценные свободные, от работы, минуты. К тому же, как ни как, я всегда желал, в качестве, своей возлюбленной видеть, от части, мудрую девушку, которая за счёт своего жизненного опыта смогла бы в нужный момент посоветовать мне правильное решение в определенной ситуации. Так сказать, быть, направляющей, шеей у решающей проблемы, головы.

Как бы резко-негативно я не оценивал сложившеюся ситуацию. В целом, меня, как субъекта отношений, всё устраивало. Стабильностью, заботой и вниманием я был обеспечен. Но, со стороны Анны, что она усердно скрывала от меня, стараясь сохранить отношения на должном уровне, чувствовался дискомфорт за счёт моих эмоциональных капризных выходок, чаще всего, носящих негативный оттенок, от которых, я искренне хотел избавить, за счёт преждевременного прекращения отношений.

Сам факт разрыва произошел, довольно, нелепо. Осознавая предельную степень безвыходности этих отношений, я со спокойным голосом сказал нужные слова и подвел им итог. Честно говоря, в силу моей неопытности в расставаниях, так как чаще всего инициатива разлук исходила от женского пола, я растерялся и не смог, нужным образом, объяснить причину, приводя какие-то нелепые доводы. В любом случае, даже в силу неустановленной причинно-следственной связи разрыва отношений между нами, я не желал возвращаться к этому разговору, дабы не давать никаких надежд Анне. Проще говоря, я оставил всё как есть, попросту прекратив с ней общение.

Железный занавес, который я установил между нами, не стал преградой для Анны, чтобы попытаться возобновить отношения. В силу женской, непрямолинейной загадочной специфики, подобные прорывы с её стороны имели некий кретинический характер. Она могла, будучи выпившей, вломиться в комнату без стука и разбудить без весомой на то причины, или, показательно, продемонстрировать близкие отношения с другими парнями, стараясь вывести меня на порывы ревности. К счастью, этого ей не удавалось, в силу отсутствия во мне главного ресурса, иррациональной расположенности, о которой я не раз упоминал выше.

Разбирая вопрос ревности более детально, в моей голове возникло одно весомое противоречие. На первых этапах ревность однозначно была и имела весомый характер. В таком случае, возникает вопрос, на каких ресурсах она формировалась? Вероятнее всего, это обыкновенное мужское собственничество. Здесь ресурсом являлась не ревность, как я считал иначе, а обычное мужское самолюбие, которое в данной ситуации чрезмерно пострадало. Само собой, любому парню будет неприятно присутствие пьяного мужика рядом с его девушкой.

**Стагнация.**

*«Хочется — вперед и вверх. А предлагают, как правило, побегать на месте»*

*Константин Хабенский*

Наступил сентябрь. Это был мой финальный месяц в рамках лагерной жизни. Еще в августе мне поступило очень перспективное предложение о переводе в другой отдел. Само собой предложение было заманчиво своим нормированным графиком, более крупной зарплатой и, что, пожалуй, самое важное, саморазвитием, которого я был лишен в роли штабной крысы. Казалось бы, взвесив все за и против, перспективы были отличными. Но, к сожалению, я не мог принять решение о переводе незамедлительно, так как у меня были связаны руки. Мне пришлось дать обещание доработать до конца сентября, после чего получить заветное благословение и отправиться покорять новые отделы. Само собой, я не хотел портить отношения с начальником. Я ценил Бориса Васильевича как человека, и как наставника по работе. Именно, благодаря его вере в мой потенциал, для меня открылись новые пути саморазвития, пусть и, к сожалению, краткосрочные.

В должности старшего вожатого, я, довольно, скоротечно исчерпал все возможные ресурсы для развития. Пожалуй, единственное, чего я так и не смог постигнуть в рамках работы штабного сотрудника, так это толерантности к специфике работы старичков, тех самых, сепаратистов, которые, не имели привычки выкладываться по максимуму, а также не обладали вожатским энтузиазмом, что, самое страшное, не испытывали чувства ответственности, за порученных им, детей. Кстати, сепаратистский лагерь старичков претерпел изменения. Светлана – непосредственный лидер направления, наш старший воспитатель, из легализированных лидеров, в кратчайшие сроки, превратилась в потенциального врага, из категории «штабных надзирателей». Это было связано, в первую очередь, с её переводом в руководящую должность. Новая непосредственная обязанность контроля над работой вожатых, формировала противоречия с ключевой идеей сепаратистского лагеря, идеей пофигизма по отношению к работе. Почувствовав уровень ответственности перед вышестоящим руководством за честь лагеря, вожатых и детей, у Светланы произошел внутренний идейный переворот в сознании, что, само собой, приводило к потере авторитета среди старичков-консерваторов.

Сформировав в своем сознании, некое чемоданное настроение, я настраивал себя на скорый уход из лагеря, подсчитывая, как Робинзон Крузо, оставшиеся дни. Моя коммуникация с сотрудниками лагеря сводилась к минимуму. Во-первых, я не видел смысла растрачивать свой энергетический потенциал, запасы которого, и так чрезмерно, исчерпались в течение всего лета. Во-вторых, я, практически, к каждому человеку в этом лагере, испытывал подсознательное, и, что особенно страшно, неконтролируемое чувство ненависти. Сила, которой, без преувеличений, достигала предельных высот, от чего, во время планерных совещаний, я не имел никакого желания даже поворачиваться лицом к этим людям, не говоря уже о том, чтобы контактировать.

Как бы, не было печально, это признавать, но я не тот человек, который нужен этому месту. Я не готов отказаться от своих вожатских принципов ответственности, исполнительности, этичности и энтузиазма, выработанных за год плодотворной работы ранее, во имя коллективной лагерной системы, идеей которого, по сути, служит профессиональная деградация. Идея пофизма имела более масштабный характер, и вовсе, не останавливалась на сепаратистском лагере, состоящем из рядовых сотрудников, а развивалась на уровне начальника лагеря. В силу, своего преклонного возраста, Борис Васильевич не желал активно поддерживать процесс реформации, так усердно вводимый мною, стараясь консервативно сохранить, созданные ранее устои. Личный пример начальника послужил эталоном стабильной стагнации, как для административной группы лагеря, так и для сотрудников. К сожалению, имея за своими плечами, лишь малое количество союзников-энтузиастов, я был жестоко морально растоптан.

Пожалуй, только два человека в этом лагере, имели схожие со мной, амбициозные взгляды. Именно, благодаря их поддержке, мне удавалось активно отражать атаки, так ненавистной мне, консервативной орды. Это два наших замечательных педагога-организатора, Дарья, о которой, я упоминал ранее, и Надежда. Безумно творческие, искренние и активные девчонки, всегда, имеющие желание, выслушать, понять и поддержать меня, за что, я им выражаю огромную благодарность. Такой, изгнанной троицей, мы, бок обок держались, высчитывая дни до увольнения, так как система лагерной работы, без сомнений, выталкивала нас, как несовместимые с механизмом, детали.

**Заключение.**

К сожалению, или, к счастью, пора подводить итоги всему вышесказанному в книге. Я, без, преувеличений, полгода жизни, посвятил этому лагерю. По своей натуре, я человек пессимистично настроенный, поэтому не обращайте внимания на чрезмерное количество негативизма в книге. Анализируя, в целом, эти полгода дали мне новые интересные воспоминания и почву для размышления, на которой и вырос этот вожатский мемуар. Очень надеюсь, что эта книга была полезна для вас и не потратила ваше драгоценное время впустую. Специально для тех, кто выдержал натиск моих нелепых рассуждений, небольшой эпилог.

**Эпилог.**

Благодаря одному человеку, я наткнулся на одну заманчивую книгу, в которой говорилось о человеке с синдромом множественной личности. Я проникся идеей, почему бы мне не покопаться немного в собственном психотипе. Каждому моему образу, я постарался подобрать оригинальное название, и выделить ключевые доминирующие черты характера. По итогу, я собрал четыре, абсолютно противоречивых, образа. Однако, я не могу назвать какой-либо из образов приоритетным. Максимум, который я могу себе позволить, так это назвать образ «Педант» первым среди равных, так как, по моему субъективному мнению, в жизненных реалиях, он проявляет себя чаще всего. Но подобное выделение крайне размыто и не имеет должной фактической силы.

Образ «Педант»:

Психологический возраст: 24 года;

Холоднокровная сдержанность и максимальное спокойствие во время разговора и выполнения поставленных задач;

Максимально грамотная, поставленная речь в разговоре;

Сугубо рациональный подход к делу;

Педантичные наклонности в вопросах порядка, чистоты и пунктуальности;

Реалистичный настрой при решении поставленных задач;

Глубинное отношение к вопросу эстетичности;

Галантность по отношению к противоположному полу;

Образ «Недоросль»:

Психологический возраст: 18 лет.

Чрезмерный уровень болтливости;

Огромный потенциал внешней энергии, направленной на окружающих;

Иррациональный подход к решению поставленных задач;

Образ «Радикал»:

Психологический возраст: 20 лет;

Повышенный уровень агрессии и вспыльчивости;

Прямолинейность и остроязычие в критике окружающих;

Пессимистичный настрой при решении поставленных задач;

Прогрессирующее самолюбие;

Склонность к энергетическому вампиризму по отношению к окружающим;

Образ «Альтруист»:

Психологический возраст: 18 лет;

Доброжелательность и приветливость по отношению к окружающим;

Альтруистические наклонности и склонность к безвозмездной помощи людям;

Толерантность к окружающим и поддержание политики плюрализма мнений;

Оптимистичный настрой при решении поставленных задач или подведении итогов;

Преобладание скромности;