**Чути або слухати?**

Ці два терміни відомі абсолютно кожному. Ми досить часто використовуємо їх у повсякденному житті незалежно від нашої освіти, професії або сфери діяльності. Всі знають, що хоча ці два слова схожі за змістом, але вони мають абсолютно різне наповнення.

У словнику слово «слухати» означає робити свідоме зусилля з метою почути звук аби звернути на нього увагу. Отже, можна дійти висновку, що чути – це лише фізичний акт сприйняття звуку, який, на відміну від «слухати», не вимагає жодних вольових зусиль з боку людини. Тобто ми чуємо завдяки звуковим хвилям, роботі слухових аналізаторів та нервовій системі, тоді як слухання включає в себе ще й розумові процеси і, що важливіше за все, наше бажання слухати.

Але я хочу звернути увагу на зовсім іншу форму слова «чути». За тлумачним словником воно має таки синоніми як «відчувати», «сприймати», «прочувати» та «здогадуватись».

Абсолютно кожна людина на землі однією з найважливіших потреб в своєму житті має потребу у спілкуванні. Потребу у щирому, відкритому контакті з особинами, які є нам досить близькими або ж цікавими. І всім відомо, що цей процес іноді не є таким легким як це може здаватись на перший погляд. Під час спілкування ми досить часто не маємо змоги відтворити всі свої думки через брак слів, емоцій або ж навіть довіри до свого співбесідника. Але як часто нам хочеться, щоб людина, з якою ми ведемо бесіду, могла відчути те, що ми говоримо, щоб вона могла прочитати наші думки серед безлічі строк, які ми використовуємо часто лише з метою приховати те, що у нас на душі.