***Про довгі тіні старих гріхів***

Цю історію розповіла мені бабуся (вона таких знає мільйон і ще одну), а я розпо- відаю з її слів. Років тридцять тому самітня жінка народила дитину. Час був для неї складний; через низку тяжких обставин мати відмовилася від дитини. У своїй відмові вказала: за жодних обставин не повідомляти дитині ім’я жінки, яка її народила. Дити- ну, а це була дівчинка, добрі люди удочерили. Коли дівчина стала дорослою, то зверну- лася до державного органу РАЦСу з проханням надати їй інформацію про жінку, яка є її біологічною матір’ю. У державному органі відмовили, вказавши на волю громадянки. Окрім того, порадили не турбувати ту жінку, у якої, можливо, є інша щаслива сім’я, та й нагадувати їй про жахливі помилки молодості не варто. Але дівчина вважала, що її право на інформацію порушено, і звернулася до суду з відповідною позовною заявою.

Яке рішення ухвалить суд з огляду на дію принципу заборони втручання в особисте та сімейне життя? Аби твої батьки прийняли рішення про усиновлення, якою б була твоя думка? Свою позицію обґрунтуйте.