**… через місток до Нірвани …**

Вона так ось і стояла: закинула голову до гори назад, вдивляючись в синє небо; при цьому - високі підбори створювали враження, що ти навшпиньки, над краєм прірви, і намагаєшся стати у гімнастичний місток, вже досить глибоко прогнувшись в спині..

Та застигла в нерусі, немов підхоплена невидимими крилами попід спину..

Майже у невагомості: чи то тому що падала, чи то му що відчувала себе ледь підійнятою до гори пір’їночкою в могутніх обіймах Велета, ледь торкаючись ніжками долі..

Весь час очима п’ючи зірки з безмежного космічного океану.

З легким відбитком його сяйва на своєму обличчі.

Була у такому затишку, від якого глибоке небуття.

Не вже впродовж годин, хвилин, чи ось саме щойно.

А так, неначе інакше ніколи не було.

І так, що таким буде завжди..

Бувало злітали дивні думки, на кшталт:

* так ось яка ти справжня йога зі своїми чакрами та кундолінями;
* чи наприклад те, що містиш в собі водночас всі копії самої себе від дитинства в пам’яті, з саме такими ж почуттями та емоціями, якими п’янко билося серце котроїсь з себе;
* що дитячі щастя та веселощі - до щему щирі, щиріші навіть за янголські;
* дитячий сон – найбезтурботніший;
* щирі ті сльози, яких неможливо стримати;
* щиріше дитячого плачу годі шукати. Емоція такої сили, що щастя то лишень приємний ранковий морський бриз, порівняно буревію.

Разом з спогадами ти проживаєш ту себе. Так, неначе ця ти була тоді тією собою.

В ту ж мить відчуваєш, як з твоїх очей по твоєму обличчю ці емоції з почуттями слізьми полились чотирма струмочками. Неспростовно засвідчуючи перед Небом собою, як підписом, свою справжність та силу. Несподівано починаєш чарівно сяяти Сонечком. Іншої миті - щебечеш до Неба пташечкою.

І спогади ллються і ллються яскравими Зірочками.

А зоряне Небо не вичерпується і не вичерпується.

А спогади Зірочками спалахують і спалахують.

А ти все так стоїш і стоїш: закинула голову назад, видивляючи його в синьому небі його очей.

Високі підбори – щоб бути вищою, ближче до свого Неба. І нехай навшпиньки – зрештою, як відчувала, завчасно пішла на йогу, саме пік форми.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

А поцілунок тривав і тривав, цілу вічну вічність.

А він обіймав Її і обіймав, схилившись над Нею, все глибше потопаючи в Небі її очей Птахом.

Вільним Птахом, якого з Небом поєднано єдиною Долею.