**ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ**

**Кубанской государственной медицинской академии**

 **КУРСОВАЯ РАБОТА**

######  ПСИХОКОРРЕКЦИЯ

 **МЕТОДОМ СИМВОЛДРАМА**

**Наименование дисциплины**: **ОСНОВЫ ПСИХОТЕРАПИИ**

## Работу выполнила: Давудова Гульнара Османовна

### **Факультет психологии и социальной работы**

###  **Специальность:**  **психология**

 Дата поступления работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#####  Оценка \_\_\_\_\_\_\_ Подпись**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Рецензент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Год поступления в институт:

 Срок обучения:

####

#### **Краснодар - 2002**

 СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

**ГЛАВА 1. Символдрама. Описание метода.**

**1.1 Стандартные мотивы**

**1.1.1 Мотив цветок**

**1.1.2 Мотив дерево**

**1.1.3 Мотив три дерева**

**1.1.4 Мотив семья животных**

**1.1.5 Мотив получения во владение надела земли**

**1.1.6 Мотив представления себя на 10 лет старше**

**ГЛАВА 2. Основные мотивы символдрамы для детей и подростков.**

**2.1 Мотив Луг**

**2.2 Подъем в гору**

**2.3 Следование вдоль ручья**

**2.4 Обследование дома**

**2.5 Встреча с особо значимым лицом**

**ГЛАВА 3. Техника проведения психотерапии**

**3.1 Предварительные условия**

**3.2 Работа с рисунком**

**3.2.1 Символика цвета**

**ГЛАВА 4. Показания и противопоказания для применения символдрамы**

**4.1 Показания для применения символдрамы**

**4.2 Противопоказания для применения символдрамы**

**4.3 Возраст**

**4.4 Эффективность метода**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

 **ВВЕДЕНИЕ**

 *Символдрама* (известная также как *Кататимно-имагинативная психотерапия,* *Кататимное переживание образов* *(КПО)* или метод *сновидений наяву*) - это метод глубинно-психологически ориентированной психотерапии, который оказался клинически высокоэффективным при краткосрочном лечении неврозов и психосоматических заболеваний, а также при психотерапии нарушений, связанных с невротическим развитием личности. В качестве метафорыможно охарактеризовать *кататимно-имагинативную психотерапию* как ***психоанализ при помощи образов***.

Название метода[[1]](#footnote-1)\* происходит от греческих слов ***ката*** -*соответствующий, зависящий* и ***тимос*** - одно из обозначений *души* (в данном случае имеется ввиду эмоциональность). На русский язык название метода можно перевести как ***эмоционально‑обусловленное переживание образов***.

Метод разработан известным немецким психотерапевтом профессором, доктором медицины Ханскарлом Лёйнером (1919-1996). Основу метода составляет свободное фантазирование в форме образов, картины на заданную психотерапевтом тему (мотив). Психотерапевт выполняет при этом контролирующую, сопровождающую, направляющую функцию. Концептуальная основа метода - глубинно-психологические психоаналитически ориентированные теории, анализ бессознательных и предсознательных конфликтов, аффективно-инстинктивных импульсов, процессов и механизмов защиты как отражения актуальных эмоционально-личностных проблем, анализ онтогенетических форм конфликтов раннего детства.

Из известных сегодня около пятнадцати направлений психотерапии, использующих образы в лечебном процессе ( прил.1 ), символдрама является наиболее глубоко и системно проработанным и технически организованным методом, имеющим фундаментальную теоретическую базу. В основе метода лежат концепции *классического психоанализа*, а также его современного развития (теория *объектных отношений* М. Кляйн, *эго-психология* А. Фрейд, *психология Я* Х. Хартманнаи*Self-Psychology* Х. Когута и их последующая разработка в трудах Ш. Ференци, М. Балинта, Э. Эриксона, Р. Шпитца, Д.В. Винникотта, М. Малер, О. Кернберга, Й. Лихтенберга).

Оставаясь на принципиальных психоаналитических позициях, много общего метод имеет с теорией *архетипов* и *коллективного бессознательного* К.Г. Юнга, а также с разработанным им методом *активного воображения* [5, 11].

С феноменологической точки зрения, можно проследить параллели этого метода в детской игровой психотерапии, в психодраме Я. Морено и Г. Лёйц и в элементах гештальт-терапии по Ф. Перлсу. В техническом плане символдраме близки элементы ведения психотерапевтической беседы по К. Роджерсу и некоторые стратегии поведенческой терапии, например, по Й. Вольпе.

 Тем не менее, *символдрама* - это не комбинация из смежных психотерапевтических методов, а самостоятельная, оригинальная дисциплина, многие элементы которой возникли задолго до того, как они появились в других направлениях психотерапии.

В *символдраме* успешно соединились преимущества богатого спектра психотерапевтических техник, занимающих полярное положение в мире психотерапии: классического и юнгианского анализа, поведенческой психотерапии, гуманистической психологии, аутотренинга.

Применительно к работе с детьми и подростками символдрама развивалась известным немецким детским психоаналитиком и социальным педагогом Гюнтером Хорном и другими специалистами Международного общества Кататимного переживания образов и имагинативных методов в психологии и психотерапии.

# ГЛАВА 1. СИМВОЛДРАМА. ОПИСАНИЕ МЕТОДА

Лежащего с закрытыми глазами на кушетке или сидящего в удобном кресле пациента вводят в состояние расслабления. В работе со взрослыми пациентами и подростками для этого используется техника, близкая к двум первым ступеням аутогенного тренинга по Й.Х. Шульцу. Как правило, бывает достаточно нескольких простых внушений состояния *спокойствия, расслабленности, тепла, тяжести* и *приятной усталости* - последовательно в различных участках тела. В работе со многими детьми даже и это часто бывает излишним. Достаточно попросить ребенка лечь или сесть, закрыть глаза и расслабиться (см. раздел ***Техника проведения***).

Предварительным условием проведения психотерапии является, само собой разумеется, установление в ходе одной или нескольких предварительных бесед доверительных отношений между пациентом и терапевтом, а также сбор данных о пациенте (анамнез).

После достижения пациентом состояния расслабления (что можно проконтролировать по характеру дыхательных движений, дрожанию век, положению рук и ног) ему предлагается представить образы на заданную психотерапевтом *в открытой форме* (!) тему - *стандартный мотив* (см. раздел **1.1 *Стандартные мотивы***).

Представляя образы, пациент рассказывает о своих переживаниях сидящему рядом психотерапевту. Психотерапевт как бы сопровождает пациента в его образах и, если необходимо, направляет их течение в соответствии со стратегией лечения.

Участие психотерапевта внешне выражается в том, что через определенные промежутки времени при помощи комментариев типа *да, угу,* восклицаний типа *Вот как!*, повторения описаний пациента, а также при помощи вопросов о деталях и свойствах образа он сигнализирует о том, что внимательно следит за ходом развития образов пациента.

Чтобы обеспечить наиболее полное и глубокое самораскрытие личности пациента, необходимо свести до минимума суггестивное воздействие психотерапевта. В частности, вопросы психотерапевта должны быть *открытыми*, так как уже в самом вопросе могут быть некоторые элементы внушения. Например, вместо того, чтобы спросить: Дерево большое? - или - Далеко ли это дерево?, - что уже предполагает определенное ожидание ответа, следует спрашивать: Какого размера дерево? или На каком расстоянии находится это дерево?

*Длительность* представления образов зависит от возраста пациента и характера представляемого мотива. Для *подростков* и *взрослых* пациентов она составляет в среднем около **20 минут**, но не должна превышать **35 - 40 минут**. Для *детей* длительность представления образов колеблется в зависимости от возраста ребенка **от 5 до 20 минут**.

*Курс* психотерапии состоит, как правило, из **8 - 15 сеансов[[2]](#footnote-2)\*** , в особо сложных случаях достигая иногда **30 - 50 сеансов**. Однако существенные улучшения наступают уже после нескольких первых сеансов, вплоть до того, что иногда даже **один-единственный сеанс** может избавить пациента от болезненного симптома или помочь разрешить проблемную ситуацию.

*Частота* сеансов составляет **от 1 до 3 сеансов в неделю**. Так как метод символдрамы оказывает глубокое эмоциональное воздействие и требует времени, чтобы пережитое в ходе сеанса прошло сложный процесс внутреннего психологического прорабатывания, проводить сеансы ежедневно и, тем более, несколько раз в день не рекомендуется. Также не рекомендуется проводить сеансы реже, чем раз в неделю.

Символдрама проводится в *индивидуальной*, *групповой* форме и в форме *психотерапии пар*, когда образы одновременно представляют либо супруги/партнеры, либо ребенок с одним из родителей. Символдрама может быть также составной частью *семейной психотерапии*.

Символдрама хорошо сочетается с классическим психоанализом, психодрамой, гештальт-терапией, игровой психотерапией.

# 1.1 Стандартные мотивы

Характерной особенностью символдрамы является предложение пациенту некоторой темы для кристаллизации его образной фантазии - так называемого мотива представления образа. Этим символдрама отличается, например, от метода *активного воображения* К.Г. Юнга [5], в котором предполагается спонтанное развитие образа, и от техники классического *психоанализа*, где аналитик принципиально не должен ничего давать пациенту.[[3]](#footnote-3)\*

С психологической точки зрения, *Кататимное переживание образов* - это *проективный* метод. Однако, в отличие от всех известных проективных методов, для символдрамы характерна независимость от какой бы то ни было заданной материальной структуры. Благодаря этому в воображаемых образах непосредственно отражаются глубинные психические процессы, проблемы и конфликты, что позволяет называть кататимные образы *мобильной проекцией*. При этом воображаемые образы характеризуют типичные признаки *работы сновидения* и *первичного процесса* по З. Фрейду, прежде всего, *смещение* и *сгущение*.

*Мотивы*, используемые в *символдраме*, были выработаны в ходе долгой экспериментальной работы. Из множества возможных мотивов, наиболее часто спонтанно возникающих у пациентов, были отобраны такие, которые, с *диагностической* точки зрения, наиболее релевантно отражают внутреннее психодинамическое состояние и, в то же время, обладают наиболее сильным *психотерапевтическим* эффектом.

В качестве *основных мотивов символдрамы для детей и подростков* Х. Лёйнер [3, с. 22] предлагает следующие:

1) ***луг***, как исходный образ каждого психотерапевтического сеанса;

2) ***подъем в гору***, чтобы увидеть с ее вершины панораму ландшафта;

3) ***следование вдоль ручья*** вверх или вниз по течению;

4) ***обследование дома***;

5) ***встреча с особо значимым лицом*** (мать, отец, братья и сестры, кумир, учитель и т. д.) в реальном или символическом облачении (в образе *животного, дерева* и т. п.);

6) ***наблюдение опушки леса*** и ожидание существа, которое выйдет из темноты леса;

7) ***лодка***, появляющаяся на берегу пруда или озера, на которой ребенок отправляется покататься;

8) ***пещера***, которую сначала наблюдают со стороны в ожидании, что из нее выйдет символическое существо, и в которую, по желанию ребенка, можно также войти, чтобы в ней побыть или чтобы исследовать ее глубины.

Наряду с перечисленными мотивами в последние годы широко используются также три следующих дополнительных мотива:

1) наблюдение и установление контакта с ***семьей животных*** - с целью получить представление о проблемах в семье ребенка, а также провести их коррекцию;

2) получение во владение ***надела земли***, чтобы что-нибудь на нем возделать или построить;

3) представление себя примерно на ***10 лет старше***.

Для подростков можно предложить также мотив ***собственная машина*** или ***мотоцикл***.

Кроме того, в плане психодиагностики особенно эффективными оказались следующие мотивы:

- ***дерево***;

- ***три дерева***;

- ***цветок***.

В определенных случаях используются специфические мотивы символдрамы:

- представление ***реальной ситуации*** в школе или дома;

- ***воспоминания*** из прошлого опыта;

- представление последней сцены из ***ночного сновидения*** и продолжение его развития в *сновидении наяву* под контролем психотерапевта;

- интроспекция внутренностей тела (путешествие вглубь своего тела);

- представление определенных предметов, имеющих особое эмоциональное значение, например, ***игрушки, любимой куклы, плюшевого мишки*** или ***другой мягкой игрушки***.

**Таблица 1:**

Соответствие стандартных мотивов определенной проблематике и стадиям детского развития.

|  |  |
| --- | --- |
| **Проблематика** | **Соответствующие мотивы** |
| *Актуально-насущные конфликты*, актуальное настроение | Мотив *луга*, ландшафтные мотивы, “фигуры” в облаках |
| *Оральная тематика* | Мотив *луга, ручья, коровы, кухни в доме* |
| *Агрессивно-экспансивная тематика:*а) анально-агрессивная [3]б) орально-агрессивнаяв) экспансивное раскрытие и развитие | Мотив окна (отверстия) на болоте, вулканаМотив льваМотив следования вдоль *ручья*, путешествие на поезде, корабле, верхом на лошади, полета на ковре-самолете, в самолете или в образе птицы |
| *Эдипальная тематика:* | Мотив *горы* |
| *Тематика достижения и конкуренции* (идентификация со стремящимся к достижению интроектом): | Мотив *подъема в гору* и открывающейся с ее вершины *панорамы* |
| *Оценка собственной личности:*а) в плане готовности к общению и социальным контактам, общего фона настроения, раскрытия генетического материалаб) в плане вытесненных инстинктивных и поведенческих тенденций, в том числе на интроектном уровне | Мотив *дома*, в который нужно зайти и тщательно обследоватьМотив *символического существа, выходящего из темноты леса*, из пещеры, из отверстия на болоте или моря. |
| в) оценка способности целиком чему‑то отдаться | Мотив *ручья* или *реки*, когда предлагается отправиться вниз по течению на лодке без весел, мотив купания и плавания в воде вообще |
| *Проблема идентичности и идеала*“*Я:* | Мотив выбора какого-нибудь *имени* *того же пола* и представление этого человека |
| *Отношение с человеком, имеющим особо важное эмоциональное значение* из прошлого (интроект)или настоящего: | а) в символическом облачении во всех ландшафтных мотивах (*гора, деревья и группы деревьев, растения*); *животные* (или *семья животных*) и *символические существа*, возникающие на лугу, выходящие из темноты леса или из упомянутых отверстий в земле (из пещеры, окна/отверстия на болоте, из глубин моря)б) как *реальные люди* (родители, братья и сестры, бабушка, дедушка, дети, учитель, начальник, конкурент и т. п.); представление регрессивных драматических сцен из детства (например, сцена за обеденным столом в кругу семьи) |
| *Сексуальная и эдипальная тематика:* | Мотив *спальни в доме*, окна (отверстия) на болоте, плодового дерева, плод которого съедается, куста розы, когда нужно сорвать один цветок (для мужчин), поездки на попутной машине, телеге или коляске (для женщин), дискотеки, похода на пляж или в баню |
| *Представление либидонозного заполнения органов тела* при психогенных и психосоматических заболеваниях: | Интроспекция внутренностей тела, рассматривая их через прозрачную оболочку тела, выполненную как бы из стекла, или уменьшившись до размеров маленького человечка и, проникнув сквозь отверстия в теле, отправляясь на их обследование |

Все мотивы имеют, как правило, широкий диапазон диагностического и терапевтического применения. В то же время существует определенное соответствие между каждым конкретным мотивом и некоторой проблематикой. Можно говорить об отнесенности конкретных мотивов к определенной проблематике и стадии детского развития (см. **Таблицу 1**), а также об особой эффективности некоторых мотивов в случае определенных заболеваний и патологических симптомов.

## 1.1.1 Мотив цветок

Мотив цветка больше подходит для девочек на *латентной* стадии [8], чем для мальчиков, которым предпочтительнее давать более динамичные мотивы.

В работе со старшими подростками и со взрослыми пациентами мотив цветка служит для введения в Кататимно-имагинативную психотерапию. Так называемый *тест цветок* дается, как правило, по окончании сбора данных глубинно-психологического анамнеза в конце первого или второго сеанса. Тест должен показать, способен ли и насколько способен пациент образовывать полноценные *кататимные образы*. Действительно, потрясает тот факт, что почти все пациенты (даже с относительно тяжелыми нарушениями) легко справляются с этим тестом и представляют себе цветок, хотя у нетренированных пациентов достигаемое в положении сидя состояние расслабления может быть и не очень глубоким.

Цветок следует обрисовать во всех подробностях, описать его цвет, размер, форму, описать, что видно, если заглянуть в чашечку цветка и т. п. Важно описать также эмоциональный тон, непосредственно идущий от цветка. Далее следует попросить пациента попытаться в представлении потрогать кончиком пальца чашечку цветка и описать свои тактильные ощущения. Некоторые дети переживают эту сцену столь реалистично, что поднимают руку и выставляют указательный палец.

Из наиболее часто представляемых цветов можно упомянуть красный или желтый тюльпан, красную розу, подсолнух, ромашку, маргаритку. Лишь в самых редких случаях невротическая проблематика проявляется в том, что уже при первом представлении цветка появляется экстремальный или ненормальный образ. Ярко выраженным признаком нарушения считаются случаи, когда возникает черная роза или цветок из стали, или если цветок через короткое время уже увядает, а листья обвисают.

Об особо ярко выраженной способности к воображению говорят фантастические цветы, которых не бывает в природе, или слияние двух цветочных мотивов в один. Истерическую структуру личности также характеризуют нереальные или искусственные цветы с яркой, вызывающей окраской.

Своеобразная, не так уж редко встречающаяся форма нарушения заключается в том, что вместо одного цветка их одновременно появляется несколько. Они могут сменять друг друга в поле зрения, так что трудно решить, на каком из цветков остановиться. Часто предложение дотронуться в образе кончиком пальца до стебля цветка помогает сосредоточиться на одном из цветов. Если и после этого не удается остановится на одном цветке, можно предположить, что и в реальной жизни пациенту бывает сложно сделать выбор и на чем‑то сосредоточиться, что, в свою очередь, может быть следствием нарушения по типу невротического развития личности с преобладанием полевого поведения.

Важно предложить пациенту проследить, двигаясь вниз по стеблю, где находится цветок: растет ли он в земле, стоит ли в вазе или предстает в срезанной форме, зависшим на каком-то неопределенном фоне.[[4]](#footnote-4)\* Отсутствие почвы под ногами может говорить о некоторой оторванности, недостаточной основательности, проблемах с осознанием своих корней, своего места и положения в жизни.

Далее следует спросить, что находится вокруг, какое небо, какая погода, какое время года, сколько сейчас времени в образе, как пациент себя чувствует и в каком возрасте себя ощущает. Символическое значение этих критериев разбирается в разделе о мотиве *луга* .

После окончания представления цветка рекомендуется тактично выразить пациенту поддержку и похвалу. Например, можно сказать: У меня сложилось впечатление, что у Вас хорошее воображение - или - У Вас живая фантазия. Это мы могли бы хорошо использовать для применения одного психотерапевтического метода. Я предлагаю и далее проводить лечение в форме *сновидений наяву*. Если образы были выражены менее ярко, можно похвалить пациента, сказав о его хорошей предрасположенности к представлениям или что-то в этом роде. Затем можно сказать, что через несколько сеансов пациент разовьет у себя еще более четкие представления. Важно, чтобы пациент получил положительную обратную связь и поддержку на уровне *эмпатии*. [1]

## 1.1.2 Мотив дерево

Гюнтер Хорн отмечает [12], что образы, которые ребенок представляет после задания мотива *дерева*, можно анализировать *одновременно* в двух планах - на *субъектном уровне* и на *объектном уровне*.

На *объектном* уровне образ дерева символизирует родителей ребенка или других значимых для него лиц. Дерево может как подавлять своими размерами, так и представлять собой защиту и укрытие. Ребенок может прятаться под ветвями дерева, с его верхушки он может оглядеть панораму ландшафта, его плодами ребенок может питаться, в его ветвях он может играть, построить в них для себя жилище и многое, многое другое.

На *субъектном* уровне дерево может отражать представление ребенка о том, каким ему хотелось бы быть: большим, сильным, могущественным. Здесь важны все детали: представляет ли ребенок вечнозеленое дерево или это лиственное дерево, стоит ли дерево одиноко или окруженное другими деревьями, здорово ли дерево, не опали ли его листья, или же оно засыхает, либо уже засохло.

В ходе сеанса у ребенка могут сложиться определенные отношения с его деревом. Возникающие у ребенка образы характеризуют актуальную для него бессознательную проблематику. Приводимый далее пример показывает, как образы 11-летнего мальчика отражают актуальную для *латентного* возраста [8] проблематику.

**Пример**

*Райнер*, 11 лет, единственный ребенок в семье, сильно привязан к матери. Родители обратились с жалобами на его неуравновешенность и повышенную подверженность страхам. Он постоянно цеплялся за мамину юбку и из‑за своей сверхчувствительности не мог установить нормальные отношения со сверстниками.

В образе *дерева* у него явно отразилось стремление к матери, желание найти у нее защиту. Ветви спускаются вниз до самой земли так, что под ними можно спрятаться. О дереве *Райнер* говорит в восторженно-благоговейных словах, что позволяет предположить, что, помимо стремления найти у дерева *защиту и покровительство*, оно символизирует для него также и *эдипальные* желания [8] по отношению к матери.

*Райнер* представляет себя стоящим внизу под ветвями дерева и говорит, что только отсюда можно увидеть, какая жизнь происходит в кроне дерева: птицы свили себе гнезда, бабочки порхают между веток, пчелы собирают пыльцу и т. д. К дереву приходят козы и коровы, которые обглодали внизу не только листья, но и кору, отчего на стволе дерева образовались раны. Дереву от этого больно. Приходит крестьянин и прогоняет животных. Овцы и коровы, очевидно, символизируют *оральную зависимость* [8] и инфантильные желания *симбиоза* с матерью. Ребенок на уровне *образного сознания* понимает, что затянувшаяся оральная зависимость доставляет страдания матери. Крестьянин, символ интроецированной фигуры *отца*, помогает преодолеть *оральные* и *эдипальные* побуждения [8].

На вопрос: Что можно было бы сделать, чтобы спасти дерево от коз и коров? - *Райнер* говорит, что лучше всего было бы переставить дерево куда‑нибудь, где никого нет, где было бы красиво и где ему никто ничего плохого не сделает (идентификация с образом матери, нарциссические и омнипотентные установки). Но так как дерево пересадить нельзя, он строит, опять же при помощи крестьянина, вокруг дерева забор. Настроение в образе после этого изменилось, ...птицы успокоились, дерево тоже.

Таким образом на символическом уровне ребенок нашел разрешение актуальной для него проблемы. После нескольких сеансов психотерапии его перестали беспокоить сильные страхи, через два месяца у него появились в школе друзья.

## 1.1.3 Мотив три дерева

Этот мотив можно рассматривать как хороший проективный тест внутрисемейных взаимоотношений. Детский психотерапевт Эдда Клессманн, рекомендует сначала предложить ребенку нарисовать на одном горизонтально расположенном листе бумаги три любых дерева и сравнить их затем с близкими ребенку людьми - членами его семьи. В случае отягощенности рисунка конфликтной символикой Э. Клессманн предлагает ребенку вновь представить нарисованные им деревья в ходе сеанса символдрамы и установить с ними какие‑то отношения. Зачастую это удается легче, чем образное представление родителей в реальном или даже в символическом виде в образе животных. Ребенок, в основном, без труда и особых комментариев понимает свою роль в созданном им динамическом поле и может самостоятельно найти какую‑то возможность разрешения или преодоления сложившейся конфликтной ситуации, как это показывает приводимый далее пример *кататимной семейной психотерапии*.

**Пример**

12-летняя девочка, страдающая неврозом навязчивых состояний, изобразила на своем рисунке яблоню (мой брат), сосну (мой папа) и ель (я). Представив эти деревья в ходе сеанса символдрамы, она попыталась сначала вскарабкаться на яблоню, которая воплощала для нее ее младшего брата, и попробовала сорвать себе яблоко. Но дерево сказало ей, что ему это больно. Тогда она соскользнула вниз и обратилась за советом к сосне-дереву-отцу. От него она, среди прочего, узнала, что он и ель (она сама) уже всегда здесь стояли, в то время как яблоня появилась позже. Пациентка последовала совету сосны попросить у яблони одно яблоко. Теперь она получила желаемое добровольно. В последующем также и в реальной жизни она стала находить лучшие возможности разрешения конфликтных ситуаций соперничества в отношениях с братом.

## 1.1.4 Мотив семья животных

Гюнтер Хорн отмечает , что этот мотив возникает у детей часто спонтанно. Это связано с тем, что дети, с одной стороны, еще более тесно связаны с родительской семьей, чем взрослые, а с другой стороны, у них еще не полностью сформировалось сильное и зрелое *Я* [6, 9], чтобы они были в состоянии непосредственно противостоять в образах своим родителям, братьям и сестрам. Представление *семьи животных* дается ребенку в целом даже легче, чем представление отдельного животного, так как в последнем случае он в большей степени подвержен отягощенной конфликтами конфронтации между внутренними структурами *Я* и *Ты*.

Сначала ребенок наблюдает *семью животных* - часто с некоторого придающего уверенность отдаления. Очень часто в образах таким образом проявляется стремление ребенка к защищенности, ощущению безопасности, укрытости.

Происходящее в *семье животных* отражает в символической форме события в собственной семье ребенка и связанные с ними желания. Иногда ребенок может быть настолько эмоционально захвачен происходящим, что сам становится в образах членом *семьи животных*, как показывает приводимый пример.

**Пример**

*Петер*, 9 лет. Вытеснение агрессии проявляется у него в том, что он грызет ногти и заикается. В образе семья животных проявилось его эдипальное соперничество за мать [8].

Он представил себе косулю, с которой у него установился контакт и на которой он мог покататься. И тогда косуля повезла меня к стаду, к вожаку всего стада. Вожак - это олень. Он советуется с другими оленями и объявляет: Да, этого (Петера) мы примем в наше стадо.

Спустя короткое время *Петер* представляет себе, как олень услышал вдруг зов другого, более молодого оленя. Они начинают биться в поединке за потомство, которое они получили тут от мамы. Они ожесточенно сцепились своими рогами и продолжают некоторое время бороться друг с другом.

На вопрос психотерапевта: Что ты чувствуешь, когда смотришь на это?, - *Петер* говорит: Вообще-то, я бы не сказал, чтобы мне это нравилось! Тут все прямо трещит! Мне прямо страшно, что у одного из оленей по-настоящему сломаются рога или что-то такое. А сейчас маленький олень, который только что пришел, он сейчас победил. А старый отходит. А теперь тот, ну, в общем, тот, который победил, - он торжествует над всеми остальными ... А другой - тот нашел себе, наверное, какую-то другую ... а потом я возвращаюсь опять верхом на косуле обратно на луг...

## 1.1.5 Мотив получения во владение надела земли

В то время, как мотив представления *семьи животных* можно давать ребенку уже на ранних этапах психотерапии, мотивы *получения во владение надела земли* и *представления себя на 10 лет старше* рекомендуется предлагать лишь на последующих (продвинутых) стадиях психотерапии. Мотив *получения во владение надела земли* можно назвать иначе также мотивом *собственного царства*. Хотя этот мотив, по сравнению с мотивом *семьи животных*, возникает спонтанно не так уж часто, ему отводится важное значение по следующим причинам.

Для ребенка в *латентном* возрасте [8] особенно важной становится проблема завладения, освоения, завоевания. Поэтому дети в этот период так любят игры, связанные с борьбой и соревнованием. В связи с этим при проведении этого мотива следует обратить особое внимание, может ли ребенок - и, если может, то в какой мере, - взять во владение участок земли, какие трудности у него при этом возникают. Важно также, какие требования и притязания он при этом предъявляет.

Размежевание (дифференциация, отделение от других) собственного *Я* [6, 9], которое в этом возрасте еще недостаточно стабильно, проецируется ребенком в *латентном* возрасте [8] на окружающее пространство. Поэтому, с диагностической точки зрения, важно, есть ли размежевание собственного участка земли в образе, проведены ли границы надела, и если да, то как (например, при помощи столбиков, канавы, дерева, по берегу реки и т. п.).

Совершенно естественно, что большинство детей еще очень сильно зависят от своих родителей, обеспечивающих их жизненные потребности. Тем не менее, в своих нарциссических фантазиях ребенок уже в значительной степени стремится к самостоятельности. При представлении надела земли в связи с этим можно проверить, в какой мере это действительно так, прежде всего в случаях детей с нарушениями, зачастую особенно сильно привязанных к родителям. Следует обратить внимание, используется ли земля, возделывается ли почва, чтобы можно было самому обеспечить себя продуктами.

При работе с мотивом “дом” дети часто представляют свою дачу или дом, принадлежащий кому-то из знакомых (см. раздел **2.4.*Обследование дома***). Личность ребенка лучше символизирует строение, которое возникает, если в связи с мотивом *собственного надела земли* спросить, нет ли здесь какой-нибудь хижины или избушки, где можно было бы переночевать. При этом очень важно, какое строение представит тогда ребенок, например, фермерское хозяйство, крестьянскую избу, садовый домик или спрятанное в ветвях дерева гнездо-шалаш. Последнее, возможно, символизирует скрытое стремление к автономии, в то время как фермерское хозяйство соответствует высокому уровню притязаний.

В *латентном* возрасте [8] дети, как правило, еще не могут полноценно решить, с кем им вместе быть или вместе жить. Поэтому важно узнать, кого ребенок пригласит в *свое царство* и в состоянии ли он уже переночевать в образе один вдали от родителей, захочет ли он пустить к себе своих родителей или других людей.

Данный мотив содержит важный аспект развития внутренней и внешней самостоятельности ребенка. На *собственном наделе земли* дети часто представляют себя намного старше своих лет, иногда уже имеют свою семью. Мотив *получения во владение надела земли* способствует позитивному становлению функций зрелого *Я* [6, 9].

## 1.1.6. Мотив представления себя на 10 лет старше

Гюнтер Хорн отмечает [1], что этот мотив дает представление о внутренних установках и ожиданиях ребенка относительно своего будущего. В связи с этим этому мотиву отводится также и важная роль в воспитательном аспекте психотерапии.

Кроме того, односторонняя фиксация на прорабатывании конфликтов из прошлого и настоящего пациента может вызвать у ребенка чувство, что он болен. Самооценке ребенка это пережить трудно, поэтому дети часто совершенно справедливо протестуют против такого залечивания.

Подростку в этой связи можно предложит также представить ***собственную машину*** или ***мотоцикл***.

# ГЛАВА 2. Основные мотивы символдрамы для детей и подростков.

## 2.1. Мотив Луг

Мотив *луга* имеет очень широкое символическое значение. В работе с детьми и подростками он используется как исходный образ каждого психотерапевтического сеанса, после представления которого можно попросить представить *ручей, гору, дом* и т. д. Мотив *луга* можно использовать на следующем сеансе после теста с цветком, деревом или тремя деревьями в качестве вхождения в метод, а также в начале каждого последующего сеанса *сновидений наяву*.

Образ *луга* - это *матерински-оральный* символ, отражающий как связь с матерью и динамику переживаний первого года жизни, так и актуальное состояние, общий фон настроения.

*Фактор настроения* может быть представлен в погоде, времени года, времени суток, характере растительности на лугу. В норме это летнее время года или поздняя весна, день или утро, погода хорошая, на небе солнце, вокруг богатая, сочная растительность, представленная обилием трав и цветов. Луг приветливый, даже ласковый, залитый ярким солнечным светом.

Если же на первом году жизни ребенок сталкивался с определенными проблемами (болезнь, физическое или психологическое отсутствие матери и пр.), а также в случае общего депрессивного или тревожного фона настроения, небо может быть серым и пасмурным, все вокруг может быть мрачным и угрюмым, может идти дождь или начаться буря. Осеннее или зимнее время года указывает на, возможно, еще более глубокую, прочнее укорененную базовую фрустрацию оральной потребности. Зимний пейзаж может быть связан с характерным для подросткового возраста механизмом защиты по типу *аскетического* поведения[[5]](#footnote-5)\*.

В общих чертах, осенняя ситуация наводит на мысль о печальном, плохом настроении, весенняя - об оптимистическом ожидании, а летняя - об удовлетворяющем чувстве исполнения чего-то [1].

Материнская символика *луга* может быть еще более акцентирована тем, что на нем пасутся *коровы*.

Следует расспросить пациента о размерах *луга* и о том, что находится по его краям. Подростки представляют иногда бесконечно протянувшиеся *луга*, уходящие на многие километры вдаль. В этом может проявляться *недостаточная дифференциация границ* их собственного *Я* [6, 9] и *иллюзорные ожидания* относительно их будущей жизни. Другая крайность - очень небольшая, задавленная со всех сторон давящим лесом поляна - может свидетельствовать о *депрессивных тенденциях*, *подавленном состоянии, зажатости, закомплексованности*.

Работа с мотивом *луга*, конечно же, не исчерпывается описанной выше диагностической стороной. Представление образа *луга* имеет сильный психотерапевтический эффект. В техническом отношении пациенту предлагается делать на лугу все, что он хочет. При этом пациенту задается вопрос: “Что бы Вам хотелось сейчас сделать?” У пациента могут появиться такие желания, как погулять, полежать в траве, пособирать цветы, изучить окрестности и т. д. Другими словами, психотерапевт занимает так называемую *разрешительную*, *всё позволяющую* позицию и в некоторой мере даже представляет пациенту *ведение*.

Нередко пациент оказывается в растерянности, не зная, что ему делать на лугу. В этом, как и в целом в *символдраме*, проявляются наиболее типичные для данного человека тенденции поведения, которые, как правило, свойственны ему также и в реальной жизни, хотя они не всегда им осознаются. Если пациенту не приходит ничего в голову, что бы он мог сделать на *лугу*, то, наверное, и в обычной ситуации он не знает, что ему делать и что доставит ему радость. Такой человек не привык следовать собственным желаниям и импульсам. Он скорее склонен к пассивной установке и предпочитает получать указания и инструкции от других людей. Предоставление свободы может, таким образом, вызвать у него тягостное и беспомощное состояние, поставив его перед внутренней дилеммой. Подобная пассивная установка может быть частью нарушения, которое характеризуется как *невротическое развитие личности* или *невроз характера*, коррекция которого очень сложна и трудоемка.

Мотив *луга* можно давать пациенту как один раз, так и на многих последующих сеансах. Он может оставаться также только коротким эпизодом, от которого отправляются все последующие мотивы.

Особые трудности для начинающих психотерапевтов связаны с проблемой, каким образом и как часто следует задавать во время сеанса уточняющие вопросы. Как уже отмечалось, такие вопросы могут способствовать тому, чтобы образы переживались более ясно, более четко, в более ярких цветах, чтобы появлялись новые детали и образ в целом становился богаче. С другой стороны, слишком много неумелых вопросов, не подходящих к сценарию и настроению, могут вызвать также негативный эффект, могут мешать или подавлять.

Как показывает опыт, *стиль и технику ведения* символдрамы можно освоить только в ходе специальных обучающих семинаров. В таких семинарах участники разбиваются на пары или тройки и попеременно меняются ролями: один становится пациентом, другой психотерапевтом, получая от партнера обратную связь, - какое впечатление производит его *стиль ведения*. Все это контролируется и анализируется преподавателем, который ведет семинар. В то же время своими впечатлениями делится вся группа.

## 2.2 Подъем в гору

Мотив *горы* включает в себя четыре основные составляющие: рассматривание и точное описание горы издалека, подъем в гору, описание открывающейся с вершины горы панорамы и спуск с горы.

При рассмотрении *горы* со стороны важно как можно подробнее описать ее форму, высоту (приблизительно сколько метров), что на ней растет и растет ли вообще что‑нибудь, какие горные породы ее слагают, покрыта ли она снегом и т. д. После этого задается особенно важный вопрос: хотел бы пациент подняться на эту гору?

С диагностической точки зрения, мы можем одновременно рассматривать каждый образ как с *объектной*, так и с *субъектной* позиции.

С *объектной* точки зрения, *гора* - это репрезентация наиболее важных для пациента *объектов*. Гора, например, может производить впечатление чего-то острого и зазубренного, но неприступного, или широкого, массивного и инертно лежащего, как чудовищная неподвижная масса, или чего-то возвышающегося, выдающегося, доминирующего (т. к. гора находится в просторной долине), но в то же время неприступного массивного и внушающего благоговение [1].

Если мы рассмотрим конфигурацию гор, то горы с *острой* вершиной связаны прежде всего с *отцовско-мужским* миром, а горы с *округлой* вершиной или такие, чей силуэт приблизительно напоминает лежащую или сидящую девушку, - с *материнско-женским* миром.

В этом отношении *подъем на гору* особенно важен в плане прорабатывания половой идентификации, самоутверждения себя в роли мужчины или женщины.

Сигналом об особо сильной *объектной зависимости* можно считать случай, когда пациент представляет себя в центре горного массива, в котловине, окруженный со всех сторон кольцом гор.

С *субъектной* точки зрения, высота *горы* характеризует *уровень притязаний* и *самооценки* пациента. Идеально здоровый человек или хорошо компенсированный пациент в Средней Европе описывает гору средней высоты (приблизительно 1000 м), поросшую лесом, возможно со скалистой вершиной, на которую он мог бы, хотя, может быть, и с некоторым трудом, но подняться. У невротических пациентов с заниженным *уровнем* *притязаний* и *самооценки* гора может оказаться всего лишь холмом, в некоторых случаях даже только кучей песка или грудой снега. Наоборот, явно завышенный *уровень притязаний* и *самооценки* проявляется в очень большой, высокой, покрытой снегом и ледниками горе. В невротических случаях гора может быть из папье-маше, из гладких скал, в некоторых случаях ровной и блестящей или зеркально-гладкой из мрамора, так что на нее даже невозможно подняться. Она может иметь также форму сахарной головы с крутыми неприступными стенами, что часто бывает у подростков и незрелых личностей.

Следующий этап - это *подъем в гору*. Для здорового пациента это, как правило, не составляет большого труда. Перед пациентом ставится задача, от осуществления которой он может в принципе отказаться. Но это происходит все-таки крайне редко.

Символическое значение подъема в гору связано с теми задачами, которые ставит перед нами жизнь. Некоторые люди ставят перед собой высокие или даже крайне высокие задачи, другие довольствуются средним уровнем и испытывают при этом меньше сложностей.

Люди, предъявляющие к себе *высокие притязания*, зачастую *тщеславные* люди, представляют высокую гору, подняться на которую сложно и тяжело. Следует обращать внимание на своеобразие подъема, крутизну отдельных подъемов, необходимость карабкаться, возможно, с набором альпинистского снаряжения. Или наоборот: если пациент находит удобный, прогулочный путь или преждевременно утомляется и должен часто отдыхать - это указывает на то, каким образом данный человек привык решать задачи или добиваться своих целей.

Особо усердным и всегда готовым к работе людям даже не нужно предлагать подняться в гору. Без каких-либо дополнительных указаний они сразу же начинают подниматься вверх. Это люди всегда готовые к преодолению трудностей и особенно настроенные на достижение результата. Они представляют себе в образах такие условия для восхождения в гору, при которых им приходится привязывать себя канатом, карабкаться по вертикальным расщелинам и браться за другие трудные препятствия, чтобы достичь скалистой, труднодоступной вершины.

Более тяжелые невротические нарушения при восхождении могут проявляться в том, что тропа становится едва заметной, пациент все время скатывается вниз или, наоборот, идет не в гору, а спускается - в соответствии с давящим на него пессимистическим, угнетающим настроением - все ниже в темный лес. На пути пациента могут возникать лесные завалы, глубокие овраги, или пациент вдруг чего-то пугается в темном лесу и просит разрешения повернуть назад. В то же время пациент может подвергаться погодным ненастьям: буре, ветру и холоду.

Другим характерным признаком нарушения может быть избегание восхождения вообще. Пациенты с особо сильно выраженной *истерической* структурой личности оказываются сразу же на вершине горы, сообщая психотерапевту, что они уже наверху, тем самым как бы перепрыгивая в своей фантазии через трудности подъема в гору.

На вершине горы пациент находит место, откуда открывается *панорама* во все стороны. Это в определенной мере вознаграждение за затраченное в ходе восхождения напряжение. С вершины мир виден из совершенно иной, чем обычно, перспективы. Панорама открывает как бы новое измерение - *кататимную панораму*, образно говоря ландшафт души [1]. Человек отдален от земли, все уменьшено, но перед его глазами вдруг предстает ширь и даль, великолепный вид на все структуры этого ландшафта до самого горизонта.

В норме это будет панорама привычного ландшафта с полями, лесами, дорогами и людьми, занятыми каким-то делом. Вдали пациент может увидеть город с какими-то заводами и фабриками, реку или озеро, может быть, появится море, или на горизонте покажется черная гряда гор. Как правило, человек оказывается на вершине горы совсем один.

Как показали различные эксперименты с *Кататимным переживанием образов* [1], существуют определенные закономерные особенности в том, какой вид открывается в каждом из четырех направлений. Поэтому пациента следует попросить описать, что он может разглядеть позади себя - там, откуда он пришел, - впереди, справа и слева от себя. В соответствии с культурно-лингвистическими механизмами символообразования, вид ***назад*** символизирует взгляд в *прошлое*, ***вперед*** - ожидание от *будущего*, ***направо*** - акцентирует *когнитивную*, *рациональную*, а также *мужскую* установку, а вид ***налево*** - это область *эмоционального* и *женского*.

Особенно важным диагностическим критерием являются нарушения обозрения в каком-то из четырех направлений или со всех сторон. Это типичное *сопротивление*, вызванное тем, что именно в той части психики, обозрение символического представителя которой нарушено в *кататимной панораме*, у пациента существуют особо значимые проблемы и конфликты. Признаками нарушения будет, если обзор затруднен в одном или нескольких направлениях облаками, туманом, другими горами, скалами, деревьями и т. п.

Другим диагностическим критерием является степень освоенности человеком ландшафта, свидетельствующая о социальной адаптированности пациента. В норме в открывающейся с вершины горы панораме будут присутствовать населенные пункты, дороги, возделываемые человеком поля и другие продукты человеческой деятельности. Если же взору открываются только бесконечные леса, горы, степи и пустыни, то это говорит о социальной неадаптированности пациента.

Примечательной закономерностью является преобразование ландшафта в ходе курса психотерапии. На первых этапах психотерапии в наблюдаемой с вершины горы панораме часто предстают картины ранней весны - марта или апреля. Если повторять подъем на гору в ходе длящейся 20-30 сеансов психотерапии, то ландшафт преобразуется от весны к лету, вплоть до времени сбора урожая с золотыми нивами. Параллельно этому ландшафт обогащается свидетельствами человеческой деятельности и структурированием природы: на полях работают люди, становятся видны деревни и поселки, вдали даже крупный город, внизу протянулись дороги, шоссе и линии электропередач, - бесхозные прежде части природы становятся все более и более культивированными. В то же время ландшафт делается плодороднее, появляются реки и озера. Прежде крайне высокие горы и горные цепи становятся ниже, и взгляд может проникать все дальше в даль.

Такое развитие кататимной панорамы указывает на то, что в смене времен года отражается бессознательная оценка самим пациентом хода развития процесса психотерапии. Повышенная оживленность явно указывает на развитие и обогащение механизмов функционирования *Я* [6, 9] пациента с одновременным разрушением закостенелых структур. Параллельно расширяется радиус активных действий в реальном поведении пациента, который постепенно преодолевает тем самым свой невроз. Наблюдается определенная *синхронность* между преобразованием кататимной панорамы и развитием терапевтического процесса.

Для объективной оценки кататимной панорамы и сравнения ее с последующим развитием в ходе дальнейших сеансов психотерапии пациенту предлагается нарисовать схему наблюдаемой с вершины горы панорамы, так называемую квази-картографическую схему.

Признаки явно патологических, т. е. тяжелых невротических нарушений и конфликтов в *кататимной панораме* проявляются в том, что панорама может быть полностью закрыта со всех сторон деревьями или скалами. Если панорама открывается только с одной стороны, то это также значительное ограничение. С диагностической точки зрения, важно, с какой стороны обозрение панорамы закрыто. Там следует искать возможные проблемы и нарушения.

При оценке признаков нарушения следует рассмотреть сам ландшафт. Ситуация, когда взору открываются только облака или все настолько туманно, что вообще трудно разглядеть детали, встречается редко. В норме обычные пациенты, живущие в средней полосе, представляют, как правило, среднеевропейские ландшафты. Экзотические ландшафты, такие как бесконечно широкие саванны, пустыни или другие невозделанные территории, сигнализируют о проблемах. То же самое относится к ситуации, когда вокруг покоренной горы возвышаются другие горы [1].

Последний этап - *спуск* с горы. С диагностической точки зрения, он показывает отношение пациента к потерям, неудачам, проигрышам, к понижению своего социального статуса и престижа. Возвращение в исходную местность не всегда проходит безболезненно. После того, как пациент достаточное количество времени побыл на вершине горы, увидел и описал открывающуюся с нее панораму, психотерапевт предлагает пациенту спуститься вниз, предложив, на выбор, воспользоваться либо той же дорогой, либо пойти другим путем.

Для некоторых пациентов спуск часто бывает труднее, чем восхождение. Особенно неохотно спускаются вниз пациенты с высоким уровнем притязаний.

Некоторые пациенты чувствуют себя на вершине горы незащищено, неуютно, одиноко, отрезанными от мира людей. Им приятно вернуться вниз, в мир человеческих жилищ. Перед началом спуска, особенно если пациент медлит, психотерапевту следует спросить пациента о его чувствах.

При спуске вниз пациента просят описывать детали ландшафта, по которому пролегает его путь, обращая внимание, не перепрыгивает ли он через реальную ситуацию, как это обычно делают пациенты с истерической структурой личности, непосредственно сообщая: Я уже внизу. После того, как пациент спустится вниз (часто он возвращается на луг, с которого он отправился в путь), его просят вновь описать окружающий ландшафт. При этом часто происходит так называемое *синхронное преобразование*. Луг изменяется в отдельных деталях или в более существенных чертах. Трава, как правило, становится выше и сочнее, цветы раскрываются, погода улучшается, ландшафт становится шире и просторнее. Сама гора теперь кажется меньше и не такой неприступной. В основе таких положительных *синхронных преобразований* лежит, по всей видимости, тот факт, что удачное восхождения на вершину горы и переживание открывающейся с нее панорамы оказывают воздействие на бессознательные структуры переживания образов, усиливая *Я* [6, 9] пациента, способствуя его самоутверждению и идентификации [1].

Мотив *горы* чрезвычайно важен. Восхождение на гору целесообразно повторять в ходе курса психотерапии несколько раз. Следует учитывать, что этот мотив может занимать в некоторых случаях больше времени, чем обычно продолжается представление других мотивов. Мотив горы особенно показан в случае проблем соперничества, закомплексованности и неуверенности в себе, проблем достижения, в случае депрессивной пассивности, проблем со своей половой идентификацией, в случае заикания.

## 2.3 Следование вдоль ручья

Ручей - это *орально-материнский* символ, отражающий также *динамику* внутренних психических процессов и психическое развитие в целом, показывающий, насколько непрерывно, гармонично и последовательно протекает внутренняя психическая жизнь. Кроме того, *вода* - это животворящее начало, дающий *оральную подпитку*, плодотворный и исцеляющий элемент.

Мотив *ручья* задается, опираясь на мотив *луга*. Нередко ручей на лугу напрашивается как бы сам собой. В других случаях можно сказать пациенту, что, наверное, где-то поблизости может быть ручей. Такое структурное предложение с мягким внушением, содержание которого остается, однако, совершенно неопределенным, можно считать *проективной техникой*, когда как бы задается *ядро кристаллизации*, вокруг которого на символическом уровне манифестируются, проявляются основные психологические проблемы.

Далее пациента просят описать ручей. Ручей может быть как маленькой канавкой, так и широким потоком, рекой. Пациента расспрашивают о таких признаках, как скорость течения, нет ли запруд, каковы чистота, температура и прозрачность воды, характер берегов и растущей по берегам растительности. В норме на ручье заметно обычное течение, вода чистая, прозрачная и прохладная (но не ледяная), приятная на вкус.

Необходимо расспросить пациента о его настроении. Следует также спросить пациента, что бы ему хотелось здесь сделать. В то время как одни не проявляют инициативы, другим хочется опустить в воду ноги, походить по ручью, поискать рыб или пройтись вдоль ручья. В реальной жизни ручей, как известно, также обладает для человека своеобразной притягательной силой, как и вода вообще. Чем продолжительнее образное представление *мотива ручья*, тем психотерапевтически плодотворнее оно становится [1].

Ручей - это текущая вода, которая из источника по различным потокам устремляется к морю и вливается в него. Таким образом, основное глубинно-психологическое значение этого многогранного мотива постоянно текущего потока - это символическое выражение текущего психического развития, беспрепятственного развертывания психической энергии. В то же время вода как одна из фундаментальных стихий мироздания, как основополагающий элемент жизни воплощает в себе жизненную энергию. Она освежает и оживляет. Жизнь немыслима без воды. В этом отношении вода принадлежит к области представления о плодородии.

Большой ручей или река могут представлять собой также и границу, которую можно преодолеть по мосту или на пароме, а также вброд.

В ходе психотерапии после того, как пациент описанным выше образом подробно рассмотрел и описал ручей, ему предлагается выбрать, пойти *ли вверх по течению к источнику* или *вниз по течению*, сколько он сможет пройти. Иногда пациентам тяжело сделать выбор, какое направление предпочесть. Примечательно, что путь вверх по течению, в сторону источника, оказывается легче, чем вниз. По этой причине на первой фазе психотерапии преимущество имеет *путь к источнику.* Пациент проходит этот путь, как правило, без особого труда, преодолевая возникающие на пути препятствия. Только в самых редких случаях вообще не удается отыскать источник, что можно считать признаком тяжелого нарушения.

У самого источника вода может идти из‑под земли, из скалы или из искусственно построенной трубы. Иногда это могут быть также технические сооружения, как, например, резервуар для воды или емкость с крышкой, под которой как раз и находится источник.

Бьющий из лона матери-земли чистый, освежающий и прохладный *источник* символизирует *оральное материнское обеспечение*, а тем самым также и материнскую *грудь*. Если существуют серьезные нарушения в области источника, то это может говорить о фрустрациях, связанных с самыми ранними отношениями между ребенком и матерью на первом году жизни. Прежде всего, это фрустрация оральных потребностей, которая в последующей жизни может вызвать существенные эмоциональные пробелы, так называемый оральный дефицит [1].

С диагностической точки зрения, *характер* источника отражает отношения между ребенком и матерью на *первом году жизни*, продолжительность и качество *грудного вскармливания*, *эмоциональную близость* между ребенком и матерью и т. д. *Признаками нарушения*, указывающими на существование внутреннего конфликта, являются ситуации, когда вода невидимо сочится из песка, источник течет тонкой струйкой или вытекает многочисленными ручейками на лугу. Если же вода из источника вытекает широко и обильно, то можно сказать, что у данного пациента на первом году жизни, благодаря полноценным отношениям с матерью, заложилась хорошая базовая витальность и его эмоциональная интенсивность не нарушена [1].

Пациенту предлагают *попробовать воду* на вкус и *смочить* ею лицо. Можно попросить пациента растереть себе родниковой водой те части тела, которые болят или нездоровы, или даже запрудить источник, чтобы в нем искупаться. При этом особенно важно, что пациент в это время чувствует, появляется ли в результате ощущение свежести или нет, что пациент видит и ощущает вокруг, какой эмоциональный тон и какое настроение исходит от окружающей его обстановки. *Признаками нарушения* считаются не только трудности в развертывании образа источника, но и сложности с использованием воды источника. Пациент может отказываться попробовать воду, потому что она кажется ему грязной, содержит бактерии или может его отравить. Если он, несмотря на сомнения, все же решится попробовать воду, то она может иметь неприятный, плохой или кислый вкус, может оказаться горячей или крайне холодной, что указывает на нарушение ранних *симбиотических* отношений мать-ребенок.

Медленное привыкание к родниковой воде, широко используемое на практике, психотерапевтически эффективно. До тех пор, пока вода воспринимается пациентом как приятная, - все равно, будь то у источника, у ручья, у реки, в минеральной ванне на курорте или же в море, - использование воды часто может иметь неожиданно хорошее действие, и прежде всего в случае психосоматических симптомов. Некоторые авторы даже говорят в этой связи о *кататимной гидротерапии*[1, 4].

## 2.4 Обследование дома

Мотив *дом* очень многоплановый, и ему отводится особо важное значение в курсе символдрамы. Прорабатывание мотива *дома* также требует больше времени, иногда даже два сеанса. Нередко в образе *дома* скрыт многогранный и сложный конфликтный материал. По этой причине мотив *дома* следует предлагать только таким пациентам, которые уже хорошо освоились с методом *символдрамы* и которых психотерапевт может считать способными выдержать определенную психологическую нагрузку. Мотив дома следует по возможности повторять несколько раз в курсе символдрамы.

З. Фрейд видел в *доме* символ личности или одной из ее частей. В мотиве *дома*, в его комнатах и служебных помещениях, в том, как они оборудованы, находят выражение структуры, в которые пациент проецирует себя и свои желания, пристрастия, семейные проблемы, защитные установки и страхи. В мотиве *дома* проявляется актуальная самооценка пациента и переживаемое им в данный момент эмоциональное состояние. Различные помещения дома символизируют различные стороны личности. Специально посвященная мотиву *дома* книга психотерапевтов Эдды Клессманн и Ханнелоры Айбах называется Там, где живет душа.

Эти особенности символики дома наиболее ярко выражены у взрослых пациентов и у подростков. Напротив, более младшие дети, а также незрелые личности часто переживают свою реальную дачу или дом своих знакомых и родственников. Представление мотива *дома* важно поэтому для анализа домашней ситуации ребенка.

Техника работы с мотивом *дома* предполагает, что после представления образа *луга* пациента просят представить себе, что он видит какой‑нибудь дом. При этом следует избегать каких-либо конкретных заданий и описаний. Еще лучше, если пациент сам встречает на своем пути дом.

Пациента просят прежде всего описать дом снаружи, а также все, что находится вокруг него. Например, если есть сад, то можно спросить о его состоянии, о настроении образа и т. д. Внешний вид дома имеет важное диагностическое значение. В норме дом предназначен, как правило, только для одной семьи. Это одно-, двух-, максимум трехэтажное строение, частный дом, дача или вилла.

Пациенты с грандиозными ожиданиями и завышенной нарциссической самооценкой могут представлять замок, в котором, возможно, будет тронный зал с троном. Девочки с истерически-демонстративной структурой личности часто представляют себе красивый замок в стиле барокко, с гуляющими по парку фрейлинами. Маленькая хижина указывает на недостаточно развитое самосознание пациента. Отсутствие окон позволяет сделать вывод о сильной замкнутости и недоверии к окружающему миру. Если пациент представляет себе офис фирмы, учреждение, гостиницу или что‑то подобное, то можно предположить, что его интимно-личные переживания либо сильно защищены, либо он ими явно пренебрегает, в особенности если в доме мало жилых помещений или их вообще нет. Признаком нарушения, характеризующим эксгибиционистские и истерически-демонстративные тенденции, можно считать представление прозрачного дома целиком из стекла, когда видно все, что в нем происходит.

Можно выделить также половые особенности при представлении мотива *дома*. Эрик Эриксон [3] считает, например, что способ, каким мальчики и девочки строят из кубиков игрушечный домик, позволяет констатировать характерные половые различия. *Мужской* дом определяется категорией *высоко/глубоко*. Он включает в себя как высокие структуры (башни), так и их противоположность: обвалы, руины, встречающиеся исключительно у мальчиков. *Девочки* же занимаются в основном *внутренним* обустройством дома.

Мотив *дома* во многом *ситуативен*. В различные периоды в разных состояниях один и тот же пациент может представлять мотив *дома* по‑разному.

## 2.5 Встреча с особо значимым лицом

В этом мотиве пациенту предлагается представить эмоционально наиболее *значимое лицо*. Таким человеком может быть мать, отец, бабушка, дедушка, брат, сестра, любимый человек, кумир, учитель и т. д. Значимое лицо можно представить как в реальном, так и в символическом облачении, например, в образе *животного, дерева* и т. п.

Появление *значимого лица* в образе в реальном виде может вызывать сопротивление. Напряжение сопротивления смягчается, если *значимое лицо* представлено в символическом облачении.

Местом встречи со *значимым лицом* может быть *реальное место* или *луг*. Сам ландшафт символизирует различные стороны *объектных отношений*. Луг, ручей, округлая гора, лиственные деревья, море, а также кухня в доме символизируют материнский женский мир, источник символизируют материнскую грудь, остроконечная гора и хвойный лес символизируют отцовско-мужской мир, пещера символизирует утробу матери и женские гениталии.

Дерево или группа деревьев также может служить символическим воплощением *значимого лица* (см. разделы  ***Мотив дерево*** и  ***Мотив* “*три дерева***). Положение деревьев друг относительно друга отражает динамику взаимоотношений внутри семьи.

*Значимое лицо* может быть представлено в образе также каким‑то животным или семьей животных (см. раздел ***Мотив семья животных***). Материнская репрезентация связана прежде всего с образом *коровы*, отцовская репрезентация - с образом *слона*. Поведение животных по отношению к пациенту при попытках приблизиться к ним, прикоснуться к ним и заговорить с ними дает содержательную информацию и позволяет понять бессознательные установки по отношению к *значимому лицу*.

Техника проведения мотива *значимого лица* предполагает суггестивное предложение пациенту представить на лугу корову (мать) или слона (отца). Или пациента просят посмотреть вдаль и говорят, что сейчас оттуда появится какой‑нибудь человек (не определяя кто именно) или кто‑то из конкретных *значимых лиц* (например, отец, учитель, любимый человек и т. п.). Пациента просят рассмотреть приближающуюся фигуру. Если у пациента возникает страх, можно предложить ему спрятаться за кустом. Следует расспросить пациента о том, какие чувства возникают у него по отношению к этой фигуре. Важно также спросить, как появившееся животное или человек относится к пациенту.

Способ и форма контакта пациента с появившимся животным или человеком позволяет сделать диагностические выводы об отношениях со *значимым лицом*. Например, корова на лугу может быть чистая и опрятная - или грязная, запущенная, с колючками репейника и пятнами засохшего навоза на теле. К пациенту корова может проявлять интерес, может быть равнодушной, а может враждебно выставить ему навстречу рога. Все это характеризует отношение пациента с матерью.

Приводимый ниже пример из практики Х. Лёйнера показывает, как через символическое представление образа отца в форме слона по‑разному проявляется отношение двух братьев к одному и тому же *значимому лицу* - к отцу.

**Пример**

Два брата - *Эрвин*, 11 лет, нежный астеник, и *Хайнц*, 10 лет, коренастый и самостоятельный мальчик, - по-разному переживают своего строгого и раздражительного отца.

Когда *Эрвин* представил себе луг, его просят спрятаться за кустом и посмотреть, как из дали появится слон. Слон, словно буря, с топотом появляется на лугу, издавая поднятым вверх хоботом страшные трубные звуки. Он замечает мальчика и устремляется на него. *Эрвин* бросается бежать, пытаясь скрыться от настигающего его слона в деревне. Слон преследует его и там. *Эрвину* удается вбежать в старый крестьянский дом и запереть за собой дверь. Но слон разбивает хоботом верхнюю секцию фанерной двери, просовывает в образовавшуюся дыру хобот и пытается схватить прижавшегося в ужасе к стене *Эрвина*.

У *Хайнца*, который хоть и младше своего брата по биологическому возрасту, но “старше” его психологически, ситуация развивается иначе. Когда слон с топотом появляется на лугу, ландшафт преобразуется в воображении *Хайнца* в африканские джунгли. Появляются негры с копьями и гонят слона в приготовленную западню. При помощи веревок они спутывают ноги разъяренного слона, так что в беспомощном состоянии он весь становится в их власти.

Представленные сцены обсуждались затем с мальчиками, с целью проработать аналогичные ситуации дома и найти способы их разрешения.

**ГЛАВА 3. Техника проведения психотерапии**

## 3.1 Предварительные условия

Прежде всего необходимо установить эмоционально-личностный контакт между ребенком и психотерапевтом. При этом особо важное значение придается беседе с ребенком о его радостях и заботах. В то же время внимание ребенка не должно отвлекаться на посторонние предметы, в частности, на игрушки. Поэтому сеанс символдрамы желательно проводить в другой комнате, а не в той, где проводится игровая психотерапия.

Желательно, чтобы помещение было слегка затемнено, шторы при этом должны быть наполовину прикрыты (полностью закрывать не следует, иначе это может вызвать у ребенка тревогу). Делать это нужно заранее, до прихода ребенка, так как в его присутствии это может вызвать у него беспокойство. Обстановка должна казаться ребенку вполне нормальной.

Существенное отличие психотерапии детей и подростков от работы со взрослыми пациентами заключается также в принципиально иной *эмоциональной* установке психотерапевта. Она характеризуется тем, что требует от психотерапевта

1) большей активности, жизненности и бодрости чувств;

2) полного доброжелательности и радости отношения к ребенку, которое он очень хорошо чувствует;

3) готовности и способности воспринимать позитивные чувства, которые может вызывать в психотерапевте ребенок;

4) психотерапевт ведет себя так, как будто он уже хорошо знает ребенка, но долго не видел его и поэтому теперь очень рад его приходу .

 Работая с детьми *младшего школьного возраста (от 6 до 9 лет)*, предпочтительно проводить сеанс, *сидя в удобном кресле* с достаточно высокой спинкой, чтобы ребенок мог удобно облокотить голову. Эта поза лучше соответствует особенностям моторно-двигательной активности данного возраста, когда дети даже с закрытыми глазами совершают непроизвольные движения руками или ногами. Кроме того, в таком положении они не столь сильно подвергаются страху предстать “на растерзание” психотерапевту, как в более беззащитном положении лежа.

В отличие от работы со взрослым пациентом, в работе с ребенком психотерапевту предпочтительно сесть не напротив, а *параллельно, рядом* с пациентом. Сидеть при этом следует лицом не к окну, а в сторону темной части комнаты.

Следующим важным условием проведения с ребенком сеанса символдрамы является его *понятное* и *приемлемое* для ребенка *обоснование*. Например, ребенка можно спросить, знает ли он интересную игру полета фантазии с закрытыми глазами. Обычно ребенок отвечает: Нет. Таким образом у него удается пробудить любопытство и создать мотивацию для проведения сеанса символдрамы.

В работе с более старшими детьми и подростками психотерапевт может спросить, не хочет ли ребенок пройти интересный тест, в котором нужно представлять в воображении определенные образы. Как правило, в этом возрасте дети с удовольствием выполняют различные тесты.

Каждый сеанс *символдрамы* начинается с короткой *предварительной беседы*, длящейся **от 5 до 15 минут**. В ходе этой беседы необходимо прежде всего обсудить актуальное состояние ребенка, его самочувствие и реальную ситуацию. Можно спросить о том, что происходит в школе (оценки, задания) или дома (например, если кто‑нибудь заболел, приехали гости и т. п.)

Затем можно перейти к теме предыдущего сеанса. Почти все дети приносят *рисунок*, который психотерапевт задал им нарисовать после представления предшествующего мотива. Обсуждая его, психотерапевт способствует оживлению рисунка, если он, например, спрашивает: А что происходит здесь?; Куда смотрит этот?; Что бы дереву хотелось больше всего сделать? - и т. п.

Такая беседа пробуждает фантазию ребенка и настраивает его на работу со следующим мотивом. Далее следует *индукция расслабления* и *собственно представление образов*.

По окончании процедуры представления образов происходит *последующее обсуждение*, в ходе которого следует оставаться на уровне эмоционального переживания, не проводя никакой интерпретации и анализа. Можно спросить о том, что было самым приятным в образе, что было менее приятно, что было самым ярким, что менее ярким, что было реальным воспоминанием, а что - продуктом чистой фантазии. Можно расспросить о конкретных деталях образа, что из этого пациент считает самым важным и что произвело на него наибольшее впечатление.

## 3.2 Работа с рисунком

Важное место в работе по методу *символдрамы* занимает рисование пациентом пережитого им образа. Специалистами Института Кататимно-имагинативной психотерапии в Германии разработана специальная методика проведения психодиагностики - на основе рисунка пережитого пациентом образа.

Привлечение рисунка используется в работе практически со всеми категориями пациентов. Особенно полезно рисование пережитого в образе материала оказалось в работе с людьми, имеющими *недостаточно развитую фантазию*, испытывающими *трудности вербального выражения*, скованных *запретами* и *комплексами*, а также переполненных *силой образа*. Если в первом случае рисунок стимулирует фантазию, то в последнем случае рисунок оказывает на фантазию человека ограничивающее и систематизирующее воздействие.

Задание нарисовать пережитое обычно дается пациенту после окончания представления образа. Это своего рода специальное психотерапевтическое домашнее задание. Обсуждение рисунка происходит, как правило, в начале следующего сеанса.

Иногда пациент рисует непосредственно сразу после представления образа в кабинете психолога. В этом случае, задача психолога - создать оптимальные возможности для наиболее полного самораскрытия личности пациента. Для этого необходимо дать пациенту полную свободу в выборе величины и формата листа бумаги, а также в выборе средств для рисования. Лучше всего, если пациент сам отрежет необходимый ему для рисования лист бумаги от большого рулона, наподобие рулона обойной бумаги. В кабинете психолога должен быть достаточно большой выбор средств для рисования: карандаши, мелки и краски.

Пациента просят выбрать, чем он будет рисовать, вырезать из рулона бумаги свой формат и что-нибудь нарисовать в течение примерно 20 минут.

Если психотерапевт наблюдает за процессом рисования пациента, то необходимо фиксировать сопровождающие его эмоциональные проявления. Если такого наблюдения не проводится, то о некоторых эмоциональных реакциях можно сделать вывод по *продавливаниям* на обратной стороне рисунка. Например, продавливания, соответствующие *прямым линиям, уколам, толчкам* и *острым углам*, как правило, говорят о проявлении *агрессии*, а повторяющиеся *круговые движения* обычно свидетельствуют о *тревоге* и *страхе*. При этом важно, где расположены эти круговые движения. Например, многократное круговое очерчивание вокруг рта часто соответствует оральным и вербальным страхам. Эти наблюдения сделаны на большом статистическом материале.

Психотерапевт должен обратить внимание и на свои чувства, которые у него возникают при рассмотрении рисунка. Необходимо всякий раз ясно обозначать для себя эти эмоции, ибо это - обязательное условие анализа контрпереноса.

При анализе рисунка используется ряд ***объективных диагностических критериев***.

Один из них - это *величина* и *формат* выбранного листа бумаги.

Большие листы бумаги (больше формата А4) выбирают, как правило, люди с завышенными представлениями о себе, склонные к нарциссизму и истерическим реакциям, а также дети. В экстремальных случаях пациент даже продолжает рисовать за пределами листа бумаги на столе.

Маленькие листы бумаги (меньше формата А4) обычно выбирают пациенты с депрессивной и навязчивой структурой личности, а также имеющие заниженную самооценку, маленькие, скромные.

Следующий объективный диагностический критерий - это *горизонтальное или вертикальное положение листа бумаги*.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Горизонтальный формат выбирают обычно люди, стремящиеся охватить одновременно как можно больше областей в жизни. Это характерно для *экстенсивного типа* личности. Обычно на рисунке изображается несколько предметов, дорога и т. п. |
|  | Выбор вертикального формата свидетельствует о целеустремленности, о способности сконцентрироваться на каком-то деле. Это *интенсивный тип* личности. Обычно на рисунке изображается один, поднимающийся вверх предмет. |

Важно, как пациент *отрезает бумагу*. Некоторые подолгу ровняют края. Это типичный признак *эпилептоидности*. Некоторые сначала по линейке отчерчивают линию отрыва и лишь после этого обрезают лист бумаги. Это признак *педантичности, ригидности*.

Следующий важный диагностический критерий - это наличие или отсутствие специально нарисованных пациентом *рамок*. Рамка может свидетельствовать о стремлении пациента отгородиться от внешнего мира, что, в свою очередь, обусловлено *страхом, тревогой* и *неуверенностью*, защитой от которых как раз и служит рамка.

Рамка может быть также образована из незанятого цветом пространства по краям листа бумаги, что тоже говорит о страхе и неуверенности по отношению к внешнему миру. Важно, с какого края рисунка находится такое незанятое цветом пространство.

Считается, что смещение изображения в *верхнюю часть рисунка* отражает *завышенный уровень притязаний*, а смещение в *нижнюю часть рисунка* - *заниженный уровень притязаний* и *низкую самооценку*. *Левая сторона рисунка* соответствует *эмоционально-интуитивной* сфере личности, а *правая сторона* - *интеллектуально-рациональной* сфере личности. В соответствии с этим, с какой стороны рисунка образовалась рамка из незанятого пространства - в той сфере пациент испытывает наибольшую неуверенность.

Большое значение имеют *средства*, которые пациент выбирает для рисования. Важно отметить, что выбор материала должен быть большой. И если из всех материалов пациент выбирает, например, *простой карандаш* - это говорит о *страхе* перед самовыражением красками (страх перед неопределенностью). Часто для таких пациентов свойственны *навязчивые* черты. *Тушь* (особенно черная), как правило, соответствует *агрессивности*. Если из всего многообразия средств для рисования пациент выбирает *шариковую ручку* - это говорит о *навязчивой*, *слишком конкретной* личности, для которой рисование шариковой ручкой служит определенной *защитой*. Признаком внутренней *раскованности* и нарастания степени выраженности внутренней *свободы* может служить следующая последовательность выбора изобразительных средств:

*- цветные карандаши,*

*- восковые мелки,*

*- пастель,*

*- гуашь,*

*- акварель*.

В этом ряду признаком наиболее раскрепощенной и свободной личности может быть выбор акварели, когда пациент уверенно чувствует себя, несмотря на размытый и нечеткий характер линий. С другой стороны, рисование цветными мелками и карандашами позволяет менее уверенному пациенту опираться на четкие линии.

Интерпретация *расположения* элементов рисунка на листе бумаги (в центре, вверху, внизу, слева и справа) соответствует разработкам классических рисуночных тестов (например, теста Несуществующее животное). При обсуждении рисунка пациента можно спросить: Где Вы чувствуете себя лучше? В какую сторону Вы бы пошли?

С диагностической точки зрения, важно, что *самое важное* пациент бессознательно располагает в *центре*, что бы он потом ни говорил.

Это же можно сказать и о *перспективе*. *Самое важное* пациент бессознательно располагает на *переднем плане*, - опять же, как бы потом он сам ни комментировал свой рисунок.

Само наличие или отсутствие перспективы - это тоже диагностический критерий. *Отсутствие перспективы* у взрослых пациентов может быть связано с *психотическими нарушениями*. Известно, что на рисунках больных *шизофренией* часто нет перспективы или она потеряна.

При анализе рисунка необходимо учитывать все *необычные, отличные от нормы элементы, утрирования, диспропорции, отсутствие определенных частей тела* и т. д. Интерпретация этих признаков проводится в соответствии с принципами классических рисуночных тестов (например, теста Несуществующее животное).

Один из таких диагностических критериев - это особенность изображения *линии горизонта*. Если взрослый пациент оставляет *пропущенный участок между небом и землей* - это может говорить о *расщеплении* психической структуры, *разрыве* между верхом и низом.

## 3.2.1 Символика цвета

Анализ рисунка включает в себя интерпретацию основного цветового фона изображения и цвета отдельных его элементов. Известно, что цвет отражает различные эмоции человека. Причем один и тот же цвет может одновременно вызывать сразу множество различных, часто противоположных переживаний. Поэтому при анализе рисунка важно расспросить пациента, какое впечатление производит на него рисунок в целом и отдельные его части, нравится ли ему тот или иной цвет и т. д.

Символика цвета определяется одновременно множеством факторов - как наследуемых, так и формирующихся при жизни. При этом на образование символа может оказывать влияние любое событие, начиная с внутриутробного развития, особенностей протекания беременности у матери, родов, развития в младенческом возрасте, особенностей приучения к горшку, времени посещения детского сада и т. д., вплоть до актуальной ситуации, в которой находится пациент сейчас. Причем особое внимание следует уделить событиям последних двух дней. Символообразование формируется по принципу *сгущения*. Этот важный аналитический принцип предполагает, что в каждом образе или элементе рисунка одновременно проявляются символические отражения множества различных событий, происшедших с пациентом в разное время. Другой важный аналитический принцип символообразования - принцип *амбивалентности* - предполагает существование у одного и того же символа прямо противоположных значений. Именно поэтому при анализе символики цвета мы попытаемся выделить два основных полюса в спектре символических значений каждого цвета, что поможет сделать затем необходимые диагностические выводы.

Учитывая множественность детерминации, многозначность, многоплановость и амбивалентность символа, мы не можем делать однозначных выводов на основании лишь одного только конкретного рисунка, образа или сна. Интерпретация допускается только на уровне гипотезы, степень вероятности которой в последующем либо будет повышаться, либо понижаться - в ходе интерпретации других рисунков, образов и сновидений, а также анализа истории жизни и актуальной личностной ситуации пациента. Как правило, проблема или внутренний конфликт пациента отражаются в разных формах почти в каждом образе и рисунке пациента. Это позволяет специалисту-психологу сделать достаточно точные и объективные диагностические выводы на основании *совокупности* образов и рисунков.

Самое сильное эмоциональное воздействие оказывает на человека ***красный цвет***. Это одновременно и самый теплый цвет. Среди переживаний, которые отражает красный цвет, можно выделить, с одной стороны, *любовь, страсть, эротическое начало, вдохновение*, а с другой стороны, *агрессию, ненависть* и *опасность*. Считается, что выбор красного цвета связан также с тенденцией к *самореализации*. При интерпретации символики цвета необходимо учитывать также и культурно-исторический аспект. Так, красный цвет связан в сознании наших людей с цветом революции.

***Синий*** и ***голубой цвет*** символизируют *одухотворенность*, разумное начало, мир *идей*. Это холодные цвета. Считается, что синий цвет выражает *потребность в покое*, *привязанности*, *единении*. Если красный и желтый цвет соответствуют *экстравертированному* типу личности и возбуждающе действуют на нервную систему, то синий - это самый *интровертированный* цвет, он символизирует уход в себя, в свой духовный мир. Он успокаивающе действует на нервную систему. В спектре символических значений синего цвета, с одной стороны, можно выделить полюс *разумного*, *рационального* начала, а с другой, полюс *безумного*, *иррационального* начала, оторванность от реальной жизни. Вспомним такие выражения, как воздушные замки, голубые мечты, голубые дали. Одурманенность сознания отразилась в таком выражении, как синий нос пьяницы. В то же время, синий - это цвет верности, а также дисциплины и порядка (морская форма практически во всех странах, а также форма летчиков, полиции и милиции во многих странах - синего цвета).

Культурно-историческая традиция использует красный и синий цвет для *половой дифференциации*. Так, когда рождается мальчик, его одеяло перевязывают синей или голубой лентой, а одеяло девочки - красной или розовой.

***Желтый*** - это самый *экстравертированный* цвет, символизирующий *открытость*, *активность*, стремление к *свободе*, *славе* и *силе*. Этот цвет выражает *ожидания от будущего*. С другой стороны, он символизирует *ревность*, *тщеславие*, *зависть*, *жадность*, *лживость*, *продажность*, *маниакальное* и *бредовое безумие* и *одержимость*. Вспомним такие выражения, как желтая пресса, желтый билет, желтый дом. Считается, что сексуальность в наибольшей степени проявляется в сочетании красного и желтого цвета.

***Оранжевый цвет*** образуется при соединении желтого и красного цвета. Соответственно, в нем нашло воплощение сочетание психологических особенностей этих цветов. Оранжевый цвет характеризует *зрелость личности* и *силу механизмов “Я”*. В этом отношении это - один из самых благоприятных для психотерапевтического прогноза цветов. Это цвет *радости*, *удовольствия*, стремления к *достижению* и *самоутверждению*, цвет *энергии* и *силы*. Он оказывает благотворное действие на психику человека, снимая напряжение в конфликтах. С другой стороны, он *вытесняет другие цвета*, может внести в жизнь *потрясение*, символизирует *страсть борьбы*, *демоническое начало войны*.

***Зеленый цвет*** символизирует, с одной стороны, *витальное начало*, *рост* и *надежду*. Вспомним выражение зеленые ростки или слова из популярной некогда песни: *Только надежда не умирает, сердце знает - придет весна. Скоро минует осень разлуки, лист зеленый вырастет вновь*. На другом полюсе находятся такие символические значения зеленого цвета, как *яд*, *болезнь* и *незрелость*. Яд обычно изображают зеленым, про больного человека говорят: Ты весь зеленый, - а про незрелого: Ты еще зелен.

***Фиолетовый цвет*** - это, пожалуй, самый двойственный и противоречивый цвет. В нем соединились возбуждающий и сдерживающий компоненты красного и синего цвета, что рождает особое напряжение фиолетового цвета. Это цвет *выравнивания* и *равновесия*, цвет *меры*, *сдержанности* и *соответствия*, цвет знания и интеллекта, цвет величия, *мистики* и *мудрости*. Он символизирует *волшебство* и *магию*, *колдовские чары*, мистическое и интуитивно-чувственное постижение сокровенного знания. С другой стороны, он способствует *эндогенной возбудимости*, выражает внутреннее *беспокойство*, которое может означать как *опасность*, так и *шанс творческого открытия*. С этим цветом связывают *религиозную самоотверженность*, *святость*, *смирение*, *покорность* и *покаяние*. В то же время фиолетовый цвет выражает *тревогу*, *волнение*, *страдание*, *горе, скорбь, печаль, отречение, покорность, меланхолию*.

***Коричневый цвет*** соединяет в себе желтый, красный и синий цвета. Это один из самых амбивалентных цветов. На одном полюсе можно выделить такие символические значения, как *материнство, плодородие, земля*, а на другом - *грязь, гной, кал*. Коричневый цвет воплощает внутренний мир *ощущений* - в отличие, например, от фиолетового цвета, для которого характерен уход в эмоциональный мир, или черного и серого цветов, для которых характерен уход в бездействие.

***Черный цвет*** представляет собой смешение всех цветов. На одном полюсе спектра его символических значений находятся *достоинство* и *торжественность*, а на другом полюсе - *смерть, траур, грех*. Выбор черного цвета часто соответствует реакции протеста, фрустрации, периоду ухода в бездействие и накопления сил. Для черного цвета характерны тревога, снижение эмоциональных контактов. Люди, потерявшие родину, беженцы также часто предпочитают черный цвет.

***Белому цвету*** придается очень большое значение при диагностике, особенно если он специально прорисован белой краской или карандашом. В отличие от черного цвета, белый образуется не при смешении, а при наложении всех цветов. На одном полюсе спектра его символических значений находятся *чистота, гармония, девственность, непорочность*, единство *начала* и *конца*, а на другом - *привидение, траур* и *смерть*. Характерно, что белый цвет символизирует траур не только на Востоке, но и в христианской цивилизации. Можно вспомнить в этой связи белый саван или белые тапочки в гробу.

И есть только один цвет, который, с точки зрения специалистов Института Кататимно-имагинативной психотерапии, имеет одно лишь отрицательное символическое значение. Это ***серый цвет***, цвет *тумана*, *неясности* и, что особенно важно для психодиагностики, цвет *депрессии*.

## ГЛАВА 4. Показания и противопоказания для применения символдрамы

## 4.1. Показания для применения символдрамы

Лучше всего применение методов *символдрамы* зарекомендовало себя при работе с детскими *фобиями*. При этом эффективным оказалось постепенное пошаговое *декондиционирование* (снятие условнорефлекторных зависимостей), напоминающее методы поведенческой терапии.

**Пример[[6]](#footnote-6)\***

11-летняя девочка в течение трех лет страдала *мостофобией*. На первом сеансе символдрамы был дан мотив *луга*. Там девочка скоро нашла маленький ручеек. Сначала психотерапевт попыталась вызвать в образе у девочки мост через ручеек, но это не получилось. Даже такой узкий ручеек девочка перейти не смогла. Ее словно сковало страхом. На следующем сеансе был выбран еще более мелкий *ручеек*. Пациентку попросили перейти его вброд. Это удалось без проблем. На третьем сеансе в том же ручье было уже несколько больших камней, по которым можно было легко перейти на другой берег. На четвертом сеансе психотерапевт попросила пациентку поискать на том же ручье какой‑нибудь мостик или дощечку, чтобы перебраться на другой берег. После некоторого сопротивления она, в конце концов, нашла такую дощечку, но она лежала все же под водой и у нее не было никаких перил. Девочка перешла таким образом по этой дощечке, промочив ноги. На последнем, пятом сеансе удалось найти настоящий мостик с перилами, по которому девочка смогла перейти на другой берег ручья.

Через два дня психотерапевту позвонила мама девочки и с облегчением сообщила, что “ужасная боязнь мостов”, наконец-то, исчезла. Девочка вдруг свободно начала гулять по городу, переходя через многочисленные мосты, словно и не было нескольких лет, когда для нее было немыслимо вступить на мост. Контрольное обследование, проведенное через год, показало, что в период после психотерапии симптомы мостофобии не повторились ни разу.

*Символдрама* успешно используется при лечении детских *навязчивых состояний*. Положительный эффект психотерапии связан, среди прочего, с тем, что отколовшийся от сознания, т. е. вытесненный материал “возвращается” в символической форме в образное сознание. Тем самым прекращается навязчивое повторение как защитный механизм против вытесненного.

Символдрама показана также в случаях н*ейро- и психовегетативных нарушений средней тяжести, психосоматических расстройств, ночного недержания мочи (энуреза), заикания, нервной анорексии и других нарушений питания, деструкции функциональных или психических компонентов при внутренних или других заболеваниях,* в случае *обусловленных невротическим развитием личности нарушений адаптационной способности,* при *замкнутости, закомплексованности,* в случае *нарушений концентрации внимания и проблем с успеваемостью в учебе.*

## 4.2 Противопоказания для применения символдрамы

Явных противопоказаний для применения *символдрамы* в случае эмоционально обусловленных нарушений поведения детей и подростков нет. Психика ребенка находится еще в постоянном развитии. Поэтому возможные нарушения еще не окончательно закрепились и поддаются коррекции. Следует, однако, быть осторожным *при ярко выраженных приступах страха* и *тяжелых депрессивных состояниях*.

Противопоказанием для применения *символдрамы* в целом является:

1. *Недостаточное интеллектуальное развитие с IQ ниже 85.*

2. *Острые или хронические психозы или близкие к психозу состояния.*

3. *Церебрально-органические синдромы.*

4. *Недостаточная мотивация, даже в случае простой, глубоко не проникающей психотерапии.*

Как и при работе со взрослыми пациентами, сложности применения символдрамы возникают, если у ребенка наблюдаются ***яркие*** *шизоидные* или ***ярко выраженные*** *навязчивые* особенности личности.

В случае работы с *запущенными* или *делинквентными* (с криминальным поведением) детьми вопрос о применении символдрамы должен решаться в каждом конкретном случае индивидуально. В целом можно сказать, что *символдрама* в данном случае тем более показана, чем сильнее выражены невротические составляющие в структуре личности.

Индивидуально должен решаться вопрос о применении *символдрамы* и в случае *заикания*. Как правило, при заикании показано сочетание различных методов психотерапии, например, гипноза и *символдрамы*. В то же время, определенные формы заикания легко снимаются при помощи *символдрамы*. Уже после проведения первого пробного сеанса *символдрамы* становится видно: усиливается ли заикание или, наоборот, ослабевает.

Решая вопрос о показании или противопоказании символдрамы необходимо всякий раз учитывать *уровень развития* ребенка в настоящий момент. На определенных фазах развития особенно благоприятно сказывается свойственная *символдраме* *контролируемая регрессия*. В то же время бывают периоды, когда *контролируемая регрессия* противопоказана.

Принимая решение о начале психотерапии по методу *символдрамы*, необходимо учитывать динамику внутри семьи ребенка. При этом должны быть соблюдены следующие предварительные условия. Родители должны быть готовы к продуктивному сотрудничеству с психотерапевтом. В отдельных случаях, особенно в случае работы с более старшими детьми, может быть достаточно, если родители, по меньшей мере, не будут противодействовать психотерапии.

Актуальные конфликты внутри семьи, которые собственно и могли вызвать нарушения в поведении и состоянии ребенка, должны быть не столь велики, чтобы свести на нет достигаемые в ходе психотерапии улучшения.

Важно также, чтобы в результате занятий с психотерапевтом за ребенком не закрепился внутри семьи ярлык больного или ненормального.

Проведение символдрамы должно основываться на наличии готовности ребенка и его способности к представлению образов. Как показывает опыт, способность ребенка к представлению образов проявляется тем сильнее, чем в большей степени он был способен с самого раннего детства играть с куклами, а также участвовать в ролевых играх.

Наконец, при обсуждении противопоказаний нужно учитывать уровень образования психотерапевта, его умение и опытность. В символдраме психотерапевт также полностью включается во все происходящее. От его установки и искусства ведения, его клинического и собственного опыта, а также от его чувствительности и владения эмпатией зависит успех психотерапии.

## 4.3 Возраст

Как показывает опыт, дети до достижения *латентного возраста*, т. е. **до 6 ‑ 7 лет** [8], особенно сильно подвержены воздействию образов и вызываемых ими эмоций. Этот период сравнивают даже с *возрастом фантазий* или *возрастом сказок*, в котором неразрывно связаны образное мышление, эмоциональные переживания и телесные ощущения и реакции. Представление ярких образов может быть связано для ребенка в этом возрасте с переживанием сильных страхов, нарушением сна и другими негативными явлениями. Фантазии могут проявляться настолько сильно, что они могут доминировать даже в состоянии бодрствования, в результате чего даже объективно неопасные вещи могут казаться угрожающими. Кроме того, в этом возрасте еще не достаточно сформировались функции зрелого *Я* [6, 9], позволяющие справляться с внутренними и внешними конфликтами.

По этой причине с детьми **до 7 лет** занятия по методу символдрамы в целом проводятся довольно редко. Кататимно-имагинативная психотерапия возможна в этом возрасте только тогда, когда психотерапевт может дать ребенку, благодаря подчеркнуто суггестивному ведению, необходимое чувство безопасности и защищенности, компенсируя одновременно еще недостаточно зрелую структурную организацию *Я* ребенка [6, 9] и его защитных механизмов. При этом техника психотерапии представляет собой нечто среднее между *символдрамой* и гипнозом.

Со вступлением ребенка в *латентный* период [8] становится все более возможным вызывать конфронтацию между бессознательно возникающими в символдраме образами и представлениями ребенка. По этой причине основная масса детей, в работе с которыми применяется символдрама, принадлежит к возрастной группе **от 8 до 12 лет**.

Это возраст, когда инстинктивные побуждения как бы отходят на задний план, становятся *латентными*, и вся психическая энергия может быть направлена на развитие *Я* и механизмов его функционирования. Вся активность ребенка перемещается теперь на активное достижение определенных умений. Тем самым происходит становление столь важного для последующей жизни нарциссического удовлетворения. Ребенок овладевает окружающим миром. Все большее значение приобретает *принцип реальности*. Место сказочных игр постепенно занимают соревновательные игры. Даже ролевые игры все более приобретают характер борьбы. Фантазия ребенка определяется теперь в значительной мере динамическими действенными представлениями. Все это можно эффективно использовать для проведения *символдрамы*.

# 4.4 Эффективность метода

*Символдрама* детей и подростков имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами психотерапии. Гюнтер Хорн выделяет следующие преимущества метода *символдрамы*:

1. *Символдрама* в определенном смысле закрывает пробел между *игровой* и *разговорной* психотерапией детей и подростков, компенсируя их недостатки и эффективно используя их преимущества
2. *Символдрама* позволяет ребенку разобраться со своими конфликтами и проблемами на *символическом* *уровне*. Тем самым можно обойтись без интеллектуального разбора собственных проблем, к которому ребенок может быть еще не готов.

3. Пожалуй, нет другого метода психотерапии детей и подростков, который столь же оптимально учитывал бы *нарциссические переживания* ребенка, огромную важность которых для процесса психотерапии показали последние исследования Х. Когута и О. Кернберга. Дети с психическими нарушениями часто испытывают нарциссическое страдание, когда при столь важном для них сравнении их ловкости и умений с достижениями других детей и взрослых они оказываются несостоятельными. В игровой терапии, тоже очень важной в этом возрасте форме психотерапии, терапевт постоянно сталкивается с вопросом: что делать, если ребенок не умеет проигрывать? Либо он должен почти в каждой соревновательной игре сверх всякой меры разочаровывать ребенка его поражением, либо он дает ребенку возможность победить и тем самым испытывает конфликт из-за собственного неестественного, фальшивого поведения. Эта проблема разрешается только в имагинативной психотерапии, в ходе которой ребенок может себе позволить представить на уровне фантазии нарциссически обусловленные переживания собственной грандиозности.

4. Благодаря особой пластичности метода символдрамы, с творческим использованием рисования, удается хорошо варьировать его применение, сочетая и дополняя им другие методы психотерапии. Символдрама может использоваться и как основная форма терапии, и в комбинации с другими формами, прежде всего с игровой психотерапией, что позволяет существенно динамизировать терапевтический процесс и сделать важные диагностические выводы о ходе лечения.

5. Символдрама может использоваться как в форме *индивидуальной* психотерапии, так и в форме психотерапии *пар*, когда психотерапевт одновременно работает с ребенком и одним из родителей. Хорошо себя зарекомендовала и *семейная* психотерапия по методу символдрамы.

6. Часто образы ребенка и особенно их отражение в рисунке в значительно большей мере раскрывают глаза родителям на процессы внутреннего развития и специфические проблемы их ребенка, чем другие формы беседы и убеждения.

В результате проведения *символдрамы* все 8 детей с невротическими нарушениями засыпания полностью избавились от своих симптомов. Высокоэффективными оказались результаты психотерапии и в случае невротических нарушений школьной успеваемости и утомляемости, при психосоматических расстройствах (за исключением энуреза) и в случае чисто эмоциональных нарушений. Наименее эффективными оказались результаты лечения заикания и коррекции асоциального поведения. У половины детей с энурезом после прохождения психотерапии наблюдалось определенное улучшение их состояния, у других детей вновь возобновилось ночное недержание мочи. Ухудшилась симптоматика у одного мальчика, страдающего нервным тиком, после того, как спустя год после окончания психотерапии, в возрасте 10 лет, с ним произошел несчастный случай.

Обобщая, можно сказать, что, по данным проведенного исследования, эффективность Кататимно-имагинативной психотерапии детей и подростков составляет около 85%. В случае энуреза позднее потребовалось проведение дополнительной гипнотической терапии. При заикании вопрос о целесообразности *символдрамы* проблематичен. Для детей со склонностью к асоциальному поведению *символдрама* в изолированном виде противопоказана.

Исследование Х. Шэфера выявило еще одну статистическую закономерность. В ходе Кататимно-имагинативной психотерапии с детьми и подростками между примерно 8 и 15 сеансом наблюдается *сопротивление* против психотерапии, а между 14 и 16 сеансами нередко происходят какие-то неприятные случаи или легкие соматические заболевания (не считая опоздания и пропуски сеансов психотерапии, в 3‑4% случаев происходили ожоги, растяжение связок, появлялись ссадины на лице, был выбит зуб). Данный феномен можно объяснить сильными тенденциями зависимости ребенка от родителей, которые стремятся помешать процессам психологического отделения и становления самостоятельности ребенка, которым способствует психотерапия. На это следует обратить особое внимание и провести соответствующие беседы с родителями, объясняя им происходящие с ребенком процессы.

#  Заключение.

 Вспомни, вспомни луг зеленый -

 Радость песен, радость плясок.

В. Брюсов

При заимствовании терапевтических методов становится актуальным вопрос его адаптации или лучше сказать адаптивности. Излишне заострять внимание на различиях между немецкой и русской ментальностью, или подчеркивать сходства близость обоих культур. К этой теме множество раз обращались классики русской литературы.

Адаптивность метода символдрамы, известного еще под названием Кататимно-имагинативная психотерапия, можно рассматривать с позиции формы, как бы отвечая на вопрос как?. Этому вопросу посвящен ряд публикаций Я.Л. Обухова.

При знакомстве с основными правилами методики обращает внимание их довольно жесткая регламентация. Детально расписываются действия психотерапевта, вплоть до реплик, интонаций и хронометрии. Для психотерапевта постсоветской эпохи, который привык к довольно смелым экспериментам, если не своим, то, по крайней мере, своих коллег, излишняя рамочность метода может показаться ограничивающей. Как следствие может возникать соблазн в излишне смелых и преждевременных интерпретациях индивидуального содержания представляемых образов, которые сводят практически на нет экологичность метода. Хорошо известен факт, что часто в ситуациях, когда роль протагониста выполняет психолог или психиатр, образы последних носят гротескный характер, не соответствующий действительной напряженности актуальной ситуации. Вследствие этого возникает определенная толерантность к интерпретациям коллег, что в свою очередь снижает порог ответственности при толковании символики образов и рисунков пациента в терапевтической ситуации.

Символдраматический подход отличается от классического психоаналитического тем, что при символдраме терапевт обращается посредством того, что К.Г. Юнг называл фантазирующим мышлением, к структурам психики оперирующими образами, эмоциями, символами. С позиций представлений о межполушарной асимметрии, это, прежде всего, структуры правого, аналогового полушария, деятельность которого не связана прямо с представлениями о времени и пространстве. Косвенным подтверждением это служат обычные ошибки в субъективном восприятии времени при завершении сеанса, а также условное отношение к воображаемым перемещениям в образе. Во время сеанса мы предлагаем протагонисту облекать представляемые им образы в слова, что стимулирует активизацию межполушарных взаимодействий и является, по сути, трансцендентной функцией.

Благодаря метафоричности выражения в образах внутренних конфликтов в символдраме обычно смягчаются сопротивления со стороны *Я*, связанные с принципом реальности, и являющиеся в большей степени логическими, вербальными. Исходя из вышеизложенного, логичным представляется вывод о необходимости крайне сдержанно относится ко всякого рода толкованиям символики образов и рисунков в контексте психотерапии.

Адаптивность метода также имеет и содержательную сторону. Наглядным свидетельством глубокой внутренней связи ландшафтных мотивов являются терапевтические ситуации, в которых пациент, во время представления образа самостоятельно от луга переходит к ручью, а затем к горе при максимально мягком и ненавязчивом ведении его психотерапевтом. Предложение представить именно эти образы воспринимается пациентами очень естественно.

Характерным для мотивов луга и ручья является то что даже в случаях, когда в их символике обозначаются достаточно актуальные внутренние конфликты, субъективное восприятие и чувства в итоге определяются пациентом как положительные, придающие энергию и жизненную силу.

Для идеолога русского символизма Андрея Белого образ луга зеленого являл собой символ России, ее новых времен. В статье Луг зеленый из одноименной книги, Андрей Белый пишет: И дышит луг зеленый. И тонкие злаки, волнуясь, танцуют с цветами. И над лугом встает луна. И аромат белых фиалок просится в сердце. И вспоминается тысячелетняя жизнь зеленого луга. И забытая, мировая правда - всколыхнулась, встала, в упор уставилась с горизонта, как эта большая луна.

 **Список литературы**

1. Лёйнер Х. Кататимное переживание образов / Пер. с нем. Я.Л. Обухова. М., “Эйдос”, 1996.

 2. Лёйнер Х. Основы глубинно-психологической символики. // Журнал практического психолога, 1996,  3, 4.

 3. Обухов Я.Л. Детская агрессивность и проблемы анального характера в концепции Анны Фрейд. // Российский психоаналитический вестник, 1993-1994,  3-4.

 4. Русских, Н.И. Интенсивная психотерапия острого ипохондрического невроза (использование метода символдрамы по Х. Лёйнеру). // Журнал практического психолога, 1996,  5.

 5. Сэмьюэлз Э., Шортер Б., Плот Ф. Критический словарь аналитической психологии К. Юнга. М., ММПП “Эси”, 1994.

 6. Фрейд А. Психология “Я” и защитные механизмы. М., “Педагогика-Пресс”, 1993.

 7. Фрейд З. О клиническом психоанализе. Избранные сочинения. М., “Медицина”, 1991.

 8. Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности. М., 1989.

 9. Фрейд З. Я и Оно. // Фрейд З. Избранное. М., Внешторгиздат, 1989.

10.Юнг К. Психологические типы. М., 1923.

11.Юнг К. Психология бессознательного. // Собрание сочинений. М., “Канон”, 1994.

12.Обухов Я.Л./ Психотерапия детей и подростков. Символдрама . М. 1999г.

 **ПРИЛОЖЕНИЕ 1.**

**Направления и методы психотерапии, использующие имагинацию** (составлено Х. Лёйнером, 7-ой международный конгресс по Кататимно-имагинативной психотерапии, Вюрцбург, Германия, 20 - 21 мая 1995 г.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **автор** | **год** | **Концепция, спектр применения** |
| **и название метода** | **создан.** | **психо-динамич.****терапия** | **Поведен- ческая терапия** | **гипн. Состояние** | **наличие концепции** | **регуляр. примен.** | **фрагм. попутн. примен.** |
|  1. | Й. Брейер и З. Фрейд *Катартический метод*  | 1894 | **х** |  |  |  | **х** |  |
|  2. | К.Г. Юнг*Активное воображение*A.N. Ammann | 19161979 | **х****х** |  |  |  |  | **х****х** |
|  3.  | Й.Х. Шульц*Высшая ступень**аутогенного тренинга (АТ)* | 1932 |  |  | **х** | **х** |  |  |
|  3а. | *Роза* *Высшая ступень АТ* | 1975 | **х** |  |  |  | **х** |  |
|  4. | Р. Дезуаль*Le rve veill dirig*L. Rigo | 19451977 | **?****?** |  |  | **х****х** | **х****х** |  |
|  5. | Х. Лёйнер*Кататимное переживание образов**Техника сновидений наяву* | 19481953 | **х** |  |  | **х** | **х** |  |
|  6. | Я.Л. Морено*Психодрама*Г.А. Лёйц | 19591974 |  |  |  |  |  | **х** |
|  7. | J.E. Shorr*Психоимагинативная терапия* | 1972 |  |  |  |  | **х** |  |
|  8. | A. Lazarus*Мультимодальная поведенческая терапия* | 1973 |  | **Х** | **х** | **?** | **х** |  |
|  9. | М.Г. Эриксон*Эриксоновский гипноз*Kossack*Классический гипноз,* гл. 16 | 195219761989 |  |  | **х** |  |  | **х** |
| 10. | Ф. Перлс*Гештальт-терапия* |  |  |  |  | **х** |  | **х** |
| 11. | Matthews-SimontonCreighton*Leife-saving Self**awarness-Technique* | 19761980 |  | **Х** |  |  | **х** |  |
| 12. | J. Wolpe*Систематическая десенсибилизация* | 1985 |  | **Х** |  |  | **х** |  |
| 13. | Fabre, Maurey | 1985 | **х** |  |  |  | **х** |  |
| 14. | Р. Ассаджоли*Психосинтез* |  |  |  |  |  |  | **х** |

1. \* Понятие кататимный ввел в немецкоязычную психиатрическую литературу H.W. Maier в 1912 г. для обозначения зависимости от эмоций и аффектов.

 Понятие имагинативный происходит от латинского слова имаго - образ. [↑](#footnote-ref-1)
2. \* Для сравнения - курс психоанализа требует не менее 50 сеансов, составляя обычно от 100 до 300 и даже 500 сеансов. Поэтому КПО считается краткосрочной психотерапией. [↑](#footnote-ref-2)
3. \* Эта особенность КПО эффективно используется в ряде случаев, когда пробуксовывает классический психоанализ, что позволяет считать *символдраму* прикладным методом современного психоанализа. [↑](#footnote-ref-3)
4. \* При этом вопрос должен быть выражен в открытой форме - не где *стоит* или где *растет* цветок?, что уже предполагает некоторое внушение, а где *находится* цветок? [↑](#footnote-ref-4)
5. \* Более подробно *механизмы защиты* разбираются в книге Анны Фрейд Психология Я и защитные механизмы [6]. [↑](#footnote-ref-5)
6. \* Случай из практики д-ра Эдды Клессманн [12 ]. [↑](#footnote-ref-6)