### **Розділ 1. Теоретичні основи Соматичного Переживання**

1.1. **Поняття травми в психології**

1.1.1. Види травми (гостра,хронічна, комплексна травма)

Травма в психології визначається як реакція людини на події, що перевищують її здатність до адаптації та спричиняють значний стрес або емоційне навантаження. Травматична подія може бути фізичною, емоційною або психологічною за своїм характером і викликає переживання інтенсивних почуттів страху, безпорадності чи жаху, які можуть тривати довгий час після події. Психологічна травма впливає на емоційний стан, мислення, поведінку та навіть на фізичне здоров'я людини, що часто призводить до порушень в її повсякденному житті. Травма, яка не прийшла до руйнування, може мати величезну силу.

Травматичний досвід зупиняє час і перевертає весь внутрішній світ, залишаючи відбиток на психіці не тільки окремої людини, а й на психіці цілих спільнот. Але травма - це не просто патологія; симптоми травми є свого роду мовою, шифром, який необхідно розшифрувати, щоб розгадати і повернути все на свої місця. Мова у кожного, хто пережив травмувальний досвід, своя, специфічна, і, зрозумівши цю мову, у нас з'являється можливість зрозуміти і травму.

Наукові дослідження свідчать, що травматичні події порушують нормальне функціонування мозку, зокрема такі структури як мигдалина, гіпокамп та префронтальна кора, що відповідають за емоційну регуляцію та пам’ять. Наприклад, **Бессел ван дер Колк** у своїй праці "The Body Keeps the Score" підкреслює, що травматичні переживання зберігаються не лише в свідомості, а й у тілі, що призводить до тривалих психофізіологічних наслідків травм. При цьому у науковій роботі Бессел Ван дер Колк вказує на те, що травматичний досвід наводить до формування явної та прихованої пам'яті, і незалежно від того, чи може особа згадувати чи ні травматичну подію, його тіло продовжує реагувати на подразники, які пов'язані з цією подією. Як наслідок, травматичні спогади не можуть бути консолідовані у довготривалу пам'ять і, швидше за все,залишаються закодованими в імпліцитну чи автоматичну пам'ять. Ці імпліцитні спогади не можуть бути інтегрованими в автобіографічну пам'ять, відповідно, деякі їх частини продовжують втручатися у вигляді ретроспективних спогадів, психосоматичних скарг, підвищеного збудження та тривожних реакцій, що є частиною профілю ПТСР.

#### 1. **Гостра травма**

Гостра травма є результатом одноразової шокуючої події, яка викликає сильний стрес та тривогу. Це можуть бути природні катастрофи, нещасні випадки, фізичні напади або втрата близької людини. Основна характеристика гострої травми полягає в її раптовості та інтенсивності. Хоча вона є результатом єдиної події, її наслідки можуть бути довготривалими. Симптоми гострої травми можуть включати тривожні розлади, флешбеки (яскраві спогади про подію), порушення сну та емоційну нестабільність.

#### 2. **Хронічна травма**

Хронічна травма виникає внаслідок тривалого впливу стресових або небезпечних ситуацій. Це може бути насильство в сім'ї, знущання, тривалий конфлікт або життя в умовах війни. На відміну від гострої травми, хронічна травма пов'язана з повторюваними негативними подіями, що призводять до постійного стресу і призвичаювання до страху та тривоги. Хронічні травми часто спричиняють розвиток посттравматичного стресового розладу (ПТСР) або інших психічних розладів.

Дослідження **Ганса Селіє** про стрес підтверджують, що постійний вплив стресових факторів негативно впливає на організм, збільшуючи ризик розвитку фізичних та психічних захворювань .

#### 2. Комплексна **травма**

Комплексна травма виникає внаслідок багаторазового впливу травматичних подій, часто починаючи з дитинства. Це можуть бути ситуації насильства, нехтування або відсутності емоційної підтримки з боку значущих осіб. Комплексна травма має більш глибокий і системний вплив на психіку людини, оскільки подібний досвід формується протягом тривалого часу і впливає на розвиток особистості. Діти, що зазнали комплексної травми, можуть мати проблеми з прив'язаністю, емоційною регуляцією та соціальною адаптацією.

Термін "комплексна травма" був введений **Джудіт Герман** у її книзі "Trauma and Recovery", де вона пояснює, що такі види травм характеризуються порушенням базових функцій, таких як відчуття безпеки, довіра до інших людей та саморегуляція .У бездумному світі тілесно відчувається справедливість переживається як завершення. Без розрядки і завершення ми приречені на повторення трагічного циклу відтворення насильства, як би воно не виявлялося через «відігравання зовні» або «відігравання всередині». Принизливим є відверте визнання того факту, що значна частина людських дій, які здійснюються під впливом стану гіперзбудження, зумовлені незавершеними реакціями на загрозу. Більшість людства видається зачарованою, і навіть загіпнотизованою тими з нас, хто «відіграє назовні» наші пошуки справедливості. Є незліченна кількість книг, які докладно описують життя серійних убивць, і багато з яких стали бестселерами. Тема справедливості та відплати служить, можливо, темою значної кількості фільмів, ніж будь-яка інша тема. В основі сильної привабливості для нас тих, хто свої дії «відіграє зовні», лежить наполегливе прагнення до завершення та вирішення або до того, що я називаю «повторним подоланням» («re-negotiation») травми. При повторному подоланні цикл програвання (або відтворення), що повторюється, насильства трансформується в зцілюючу подію. Трансформована людина не відчуває потреби в помсті чи жорстокості — сором і звинувачення розчиняються у потужному пробудженні оновлення та прийняття самого себе

### Травма може призвести до різних психологічних та фізичних наслідків, серед яких: депресія, тривожні розлади, соматичні симптоми, порушення сну та флешбеки. Поширеними є також порушення в соціальних взаєминах, проблеми з довірою та самовідчуттям.

Таким чином, розуміння видів травм є важливим для підбору адекватних методів лікування, таких як когнітивно-поведінкова терапія, EMDR (метод десенсибілізації та репроцесування рухами очей) та Соматичне Переживання, які ефективно працюють з травматичним досвідом, залежно від його характеру та впливу.

* + 1. Вплив травми на психіку та тіло.

Травма має потужний і багатогранний вплив на психіку та тіло людини. Психічні наслідки травми можуть варіюватися від короткострокових емоційних реакцій до тривалих порушень, таких як посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Фізичний вплив травми також є значним, оскільки травматичний досвід активує біологічні механізми, що призводять до змін у роботі нервової системи, гормонального балансу та інших фізіологічних процесів. Коли нервова система готує нас, щоб відобразити небезпеку, вона перетворюється на стан високого рівня енергії. Якщо людина зможе розрядити цю енергію, активно та ефективно захищаючись від загрози (або невдовзі після загрозливої ​​події), то нервова система знову повернеться до нормального рівня функціонування. Процес відчування відчуттів даватиме почуття завершеності, задоволення собою та героїзму. Якщо ж загрозу не було успішно усунуто, енергія залишається в нашому тілі і створюється самозберігаюча дилему (self-perpetuating dilemma). На фізіологічному рівні тіло і свідомість людини працюють у тандемі як єдина інтегрована система. Коли людина знає, що перебуває в небезпеці, коли сприймає зовнішню загрозу, і нервова система входить у стан сильного збудження.

Одна з найпідступніших властивостей симптомів травми полягає в тому, що вони закручені в цей вихідний цикл таким чином, що теж самозберігаються. Ця властивість є основною причиною, через яку травма не піддається більшості способів лікування. У деяких людей цей цикл, що самозберігається, надає їх симптомам стабільності. В інших розвивається один або кілька різних видів додаткової поведінки (additional behavior) або схильностей (кожне з яких можна вважати симптомом травми), щоб допомогти нервовій системі тримати ситуацію під контролем.

Сприйняття реальної загрози сигналізує про небезпеку, і те саме робить стан активації (навіть без цього сприйняття). Ви отримуєте повідомлення, що ви перебуваєте в небезпеці, не тільки через те, що ви реально бачите (навіть периферичним зором), а й через відчуття, що походять від несвідомого вісцерального відчуття вашого фізіологічного стану. Погрозлива людина, що насувається на вас, сигналізує про небезпеку, але те саме робить і той факт, що ваше тіло реагує посиленим серцебиттям, напруженими м'язами живота, підвищеним і звуженим усвідомленням безпосереднього оточення та зміненим м'язовим тонусом (загалом). Коли енергія цього стану підвищеної активації не знаходить розрядки, організм робить висновок, що він все ще перебуває в небезпеці. Ефект подібного сприйняття на організм полягає в тому, що він продовжує повторно стимулювати нервову систему, щоб підтримати та підняти ще більше цей рівень готовності та збудження. Коли це відбувається, народжуються симптоми травми, що підривають наші сили. Нервова система активує всі свої фізіологічні та біохімічні механізми для усунення загрози, але все ж таки не може підтримувати цей підвищений рівень збудження без можливості або засобів ефективно відреагувати. Одна лише нервова система не здатна розрядити енергію. Це створює постійний цикл активації, що самозберігається, який перевантажить нервову систему, якщо буде продовжуватися нескінченно. Організм повинен знайти спосіб вийти з цього циклу, створеного сприйняттям небезпеки та супроводжуючим його збудженням, для того, щоб знову набути рівноваги. Нездатність зробити це призводить до патології та підриву сил, у міру того, як організм компенсує свій збуджений стан у вигляді проявів, які сьогодні визнаються як симптоми травми.

Симптоми травми

Нервова система компенсує своє перебування в стані самозберігається збудження, створюючи ланцюг адаптивних реакцій, які з'єднуються один з одним і перетворюють енергію в «симптоми». Ці адаптивні функції діють як запобіжний клапан нервової системи. Перші симптоми травми зазвичай з'являються незабаром після події, що їх породила. Інші розвиваються з часом. Симптоми травми - це енергетичний феномен, який служить організму, надаючи йому спосіб впоратися і пов'язати величезну енергію, що міститься, як у початковій, так і в самозберігається реакцію загрозу.

Симптоми, що розвиваються першими (ядро травматичної реакції):

- гіперзбудження;

- стиснення;

- дисоціація (включаючи заперечення);

- почуття безпорадності.

Іншими ранніми симптомами, які починають проявлятися в той же час або незабаром після перерахованих вище, є:

- надпильність (постійно бути «напоготові»);

- нав'язливі образи чи напливи картин минулого;

- крайня чутливість до світла та звуку;

- гіперактивність;

- реакції надмірної емоційності та переляку;

- нічні жахи та кошмари;

- різкі стрибки настрою, такі як реакції гніву або характерні спалахи роздратування, сором;

- знижена здатність справлятися зі стресом (часто і легко піддається стресу);

- проблеми зі сном.

Ті симптоми, які, як правило, виникають на цій та наступній стадії розвитку, включають:

- панічні атаки, тривогу та фобії;

- розумову "порожнечу" або "відключеність";

- реакцію надмірного переляку;

- крайню чутливість до світла та звуку;

- гіперактивність;

- реакції надмірної емоційності;

- нічні жахи та кошмари;

- уникне поведінка (уникнення певних обставин);

- потяг до небезпечних ситуацій;

- сльозливість;

- різкі стрибки настрою, такі як гнівні реакції або спалахи роздратування, сором;

- надмірна або знижена сексуальна активність;

- втрата пам'яті і забудькуватість;

- нездатність любити, виховувати чи створювати зв'язки з іншими людьми;

-страх померти, збожеволіти або прожити занадто коротке життя;

- знижена здатність справлятися зі стресом (часта і легка схильність до стресу);

- проблеми зі сном.

Остання група симптомів включає ті, на розвиток яких зазвичай йде більше часу. Найчастіше їм передують деякі з ранніх симптомів. Можно помітити, деякі симптоми зустрічаються у всіх трьох списках. Не існує твердого правила, яке б визначало, який із симптомів організм вирішить залучити, або коли він вирішить це зробити. Жоден з цих списків не є повним. Симптоми, які зазвичай розвиваються в останню чергу, включають такі:

- надмірна сором'язливість;

- ослаблена чи знижена емоційна реакція;

- нездатність виконувати зобов'язання;

- хронічна втома або дуже низька фізична енергія;

— проблеми в імунній системі та певні ендокринні проблеми, такі як дисфункція щитовидної залози;

- психосоматичні захворювання, зокрема, головні болі, проблеми шиї та спини, астма, порушення травлення, спастичний коліт та важкий передменструальний синдром;

- депресія, почуття неминучої загибелі;

- відчуття відокремленості, відчуженості та ізольованості - «живий покійник»; - знижений інтерес до життя;

- страх померти, збожеволіти або прожити занадто коротке життя;

- сльозливість;

- різкі стрибки настрою, такі як реакції гніву або спалаху роздратування, сором;

- надмірна або знижена сексуальна активність;

- втрата пам'яті і забудькуватість;

- почуття безпорадності та безпорадну поведінку;

- нездатність любити, виховувати чи створювати зв'язки з іншими людьми;

- проблеми зі сном. - знижена здатність справлятися зі стресом та розробляти плани.

Симптоми травми можуть бути стійкими (присутніми постійно), нестійкими (приходять і йдуть), вони також можуть залишатися прихованими десятиліттями. Як правило, ці симптоми не виникають поодинці, вони з'являються цілими сузір'ями. Ці «синдроми» часто ускладнюються з часом, дедалі більше втрачаючи зв'язок із початковим переживанням травми. І хоча за певними симптомами можна зробити припущення про конкретний різновид травми, жоден із симптомів не може вважатися винятковою ознакою тієї травми, яка його спричинила.

Поведінка уникання.

Симптоми травми – це спосіб організму захистити себе від збудження, породженого постійним відчуттям загрози. Ця система захисту, проте, недостатньо досконала у тому, щоб витримати сильний стрес. Стрес викликає поломку системи, вивільняючи енергію початкового збудження і переданий нею сигнал про небезпеку. На жаль, коли людина живе з наслідками травми, просто уникнення стресових ситуацій не достатньо для того, щоб запобігти поломці в системах захисту. Звичайні обставини можуть порушити тонку організацію енергії у нервовій системі травмованого індивіда. У травмованої людини може розвинутись так звана «уникальна поведінка», щоб допомогти утримати основне збудження під контролем. Уникальна поведінка — це різновид травматичного симптому, відповідно до якого ми обмежуємо свій життєвий стиль ситуаціями, які потенційно не є активуючими.

Страх негативних емоцій.

У своєму чистому вигляді енергія, вироблена нашою нервовою системою для захисту від небезпеки, є вітальною. Ми відчуваємо життя та наснагу. Якщо щось перешкоджає її спробам захистити нас, то значна частина цієї енергії перенаправляється в страх, гнів, ненависть і сором, стаючи частиною цілого сузір'я симптомів, які розвиваються в нас, щоб організувати енергію, що не розрядилася. Ці так звані «негативні» емоції стають тісно пов'язаними як із вітальною енергією, так і з іншими симптомами, які утворюють групу травматичних постефектів. Коли ми страждаємо від травми, зв'язок між життєвою енергією та негативними емоціями стає настільки тісним, що ми не можемо відрізнити їх один від одного. Розрядка — ось що нам потрібно, але коли вона починає відбуватися, наслідки цього можуть бути жахливими і нестерпими, почасти тому, що вивільнена енергія сприймається як негативна. Через цей страх ми, як правило, пригнічуємо цю енергію, або в кращому разі не повністю розряджаємо її.

Іншим засобом, за допомогою якого травмовані люди можуть намагатися стабілізувати чи придушити симптоми, є лікарська терапія. Людина часто намагається застосувати цей підхід за рекомендацією лікаря, або може спробувати зайнятися самолікуванням (зловживанням алкоголем чи наркотиками). Яким би засобом стабілізації ми не скористалися, метою є створити стійке та надійне довкілля. Ця справа вимагає наявності контейнера, який має достатню енергетичну міцність, щоб симптоми не зазнали б стресу або не були б спровоковані.

### Психологічний вплив травми

Травматичні події порушують емоційну стабільність людини, викликаючи інтенсивні негативні переживання, такі як страх, безпорадність і шок. Залежно від виду травми та індивідуальних особливостей людини, ці емоції можуть призвести до різних психічних розладів, серед яких депресія, тривожні розлади, ПТСР або навіть дисоціативні розлади.

**1. Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР)**. Один із найпоширеніших психічних наслідків травми. ПТСР виникає внаслідок сильного стресу після травматичної події та проявляється флешбеками (інтенсивними спогадами), нав'язливими думками, униканням ситуацій, пов'язаних з травмою, і гіперзбудженням (підвищеною тривожністю, безсонням, напруженістю). Згідно з дослідженнями, **Бессел ван дер Колк** у своїй книзі "The Body Keeps the Score" підкреслює, що ПТСР — це не просто порушення пам'яті чи емоційної сфери, а порушення регуляції тіла та мозку, що виникають через невміння нервової системи впоратися з травматичним досвідом.

**2. Дисоціація**. Травма може також спричинити дисоціативні розлади, коли людина відчуває себе відчуженою від свого тіла чи реальності. Дисоціація є способом захисту психіки від надмірного стресу. Дослідження показують, що люди, які пережили травматичний досвід у дитинстві, частіше страждають на дисоціативні розлади в дорослому віці.

### Фізіологічний вплив травми

Фізичний вплив травми проявляється через активацію симпатичної нервової системи, яка відповідає за реакцію "бий або біжи". Цей стан призводить до викиду гормонів стресу (кортизол, адреналін), підвищення артеріального тиску, прискорення серцебиття та інших фізичних змін. Така мобілізація організму допомагає впоратися з небезпекою, однак при тривалому впливі стресу вона може стати причиною хронічних захворювань.

**1. Порушення роботи нервової системи**. Хронічний стрес та травматичні події можуть викликати дисбаланс у роботі автономної нервової системи. Наприклад, парасимпатична нервова система, яка відповідає за відновлення після стресу, може не включатися після травми, що призводить до постійного стану збудження або гіпоактивації, коли людина відчуває себе постійно виснаженою. Це підтверджують дослідження **Пітера Левіна**, автора методу Somatic Experiencing, який вказує, що нервова система після травми застрягає у стані гіперзбудження або "застиглої реакції".

**2. Соматизація**. У багатьох випадках травма проявляється через фізичні симптоми, такі як хронічні болі, м'язова напруга, проблеми з травленням, головні болі та порушення сну. Це явище називається соматизацією — коли психологічні проблеми виражаються через фізичні симптоми. Як зазначає **Антоніо Дамазіо** у своїй праці "The Feeling of What Happens", емоційні переживання мають сильний вплив на фізіологію людини, і цей зв'язок є ключовим у розумінні психосоматичних наслідків травми.

**3. Хронічні захворювання**. Тривала дія стресу, викликаного травматичними подіями, підвищує ризик розвитку хронічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, діабет та порушення імунної системи. Дослідження, проведені **Алісою Хонг** та колегами, показали, що у людей, які пережили травму в дитинстві, частіше виникають проблеми зі здоров'ям у дорослому віці, оскільки стресові гормони впливають на загальну функціональність організму. **Дослідження впливу ПТСР на фізіологічні процеси**: у роботі **Крейга Ф. Брайна** ("Physiological Impact of PTSD") показано, що у людей з ПТСР спостерігаються зміни в активності серця, порушення сну та дисрегуляція гормональної системи. Це доводить, що психологічний стрес безпосередньо впливає на фізичне здоров'я.

### Основні аспекти впливу травматерапії на покращення психічного здоров'я:

**1. Полегшення симптомів ПТСР і тривожних розладів** Однією з основних задач травматерапії є робота з ПТСР, тривожними та депресивними розладами, які часто виникають після пережитих важких життєвих подій (нещасні випадки, насилля, катастрофи тощо). Терапевтичні методи, такі як когнітивно-поведінкова терапія (КПТ), EMDR (десенсибілізація і переробка рухом очей) або Соматичне Переживання, дозволяють зменшити вплив травматичних спогадів на психіку, допомагаючи людині поступово позбавитися страхів і нав'язливих думок.

**2. Відновлення емоційної стабільності** Травми часто порушують здатність людини регулювати свої емоції, що може призводити до частих спалахів гніву, тривоги, апатії або емоційної "замороженості". Травматерапія допомагає людині відновити внутрішню стабільність та баланс, вчить розпізнавати, приймати та керувати власними емоціями. Наприклад, у методі Соматичного Переживання акцентується увага на роботі з тілесними відчуттями та тілесними реакціями на емоційні тригери, що сприяє поверненню контролю над емоційним станом.

**3. Зменшення ретравматизації та відчуття безпорадності** Люди, які пережили травму, часто відчувають повторну травматизацію через занурення в минулі події, що призводить до безпорадності та емоційного стресу. Травматерапія спрямована на безпечне опрацювання травматичних спогадів, забезпечуючи підтримку та відновлення почуття контролю над ситуацією. Це допомагає пацієнтам відчувати себе сильнішими та здатними впоратися з викликами, які стоять перед ними в повсякденному житті.

**4. Покращення самооцінки та впевненості у собі** Психологічні травми часто залишають відбиток на самооцінці та впевненості у власних силах. Люди можуть відчувати провину, сором або страх перед майбутнім. Травматерапія допомагає змінити негативні переконання, що виникли в результаті травми, та сформувати здорове сприйняття себе. Це сприяє підвищенню самооцінки та загальному покращенню психологічного благополуччя.

**5. Повернення до повноцінної соціальної активності** Травми можуть ізолювати людину від суспільства, викликаючи соціальну замкненість, уникання контактів або труднощі у взаємодії з іншими людьми. Психотерапевтична робота сприяє відновленню соціальних зв’язків, навичок комунікації, підвищенню рівня довіри до оточуючих. Це важливо для повернення до нормального життя та інтеграції в суспільство після травматичного досвіду.

**6. Формування навичок подолання стресу** Травматерапія не лише працює з минулим досвідом, але й допомагає розвинути навички для подолання стресу в майбутньому. Людина навчається методам регулювання емоцій, технікам релаксації, практикам "заземлення", що допомагає ефективніше протистояти стресовим ситуаціям і запобігати новим травматичним реакціям.

### Приклади терапевтичних підходів у травматерапії:

1. **Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ)** — допомагає змінювати деструктивні переконання та поведінкові реакції на травму.
2. **EMDR (десенсибілізація і переробка рухом очей)** — ефективний метод опрацювання травматичних спогадів через стимуляцію мозку за допомогою рухів очей.
3. **Соматичне Переживання (Somatic Experiencing)** — акцент на тілесні відчуття, що допомагає звільнити тіло від наслідків травми.
4. **Тілесно-орієнтовані підходи** — використовують фізичну активність, дихальні техніки для відновлення зв’язку між психікою та тілом.

Таким чином, травматерапія відіграє критично важливу роль у відновленні психічного здоров'я людини, надаючи їй можливість подолати наслідки травматичних подій, відновити емоційну стабільність, соціальні зв'язки та психологічне благополуччя.

**Дослідження впливу дитячих травм на розвиток хвороб:** Важливе дослідження, відоме як **"Adverse Childhood Experiences (ACE) Study",** виявило зв'язок між дитячими травмами та ризиком розвитку хронічних захворювань у дорослому віці, таких як гіпертонія, діабет і депресія. Дослідження показало, що чим більше негативних подій зазнала дитина, тим вищий ризик розвитку цих проблем у майбутньому.

Вплив травми на психіку та тіло людини є комплексним і багатовимірним. Психологічні наслідки травми можуть включати розвиток таких розладів, як ПТСР, депресія, тривожні розлади та дисоціація. Травма також викликає суттєві фізіологічні зміни, пов'язані з активацією стресових механізмів в організмі, що призводить до порушень нервової системи, соматичних симптомів і розвитку хронічних захворювань. Це доводить важливість інтегрованих підходів до травматерапії, що враховують взаємозв'язок між психікою та тілом.

1.2. **Основи Соматичного Переживання**

1.2.1. Витоки методу: історія створення Пітером Левіном.

Метод Соматичного Переживання (Somatic Experiencing, SE) був розроблений американським психологом і біологом Пітером Левіном як відповідь на розуміння того, як травма впливає на людське тіло і психіку. Витоки методу сягають 1960-х років, коли Левін почав досліджувати біологічні основи травматичних реакцій у людей.

ПТСР характеризується наявністю ознак і симптомів у трьох основних сферах, описаних вище, протягом періоду, що перевищує 1 місяць (у деяких випадках такі періоди можуть виникнути через тривалий час після початкового травматичного впливу, що прискорює вплив). Таким чином, ознаки та симптоми посттравматичного стресового розладу відображають постійну, аномальну адаптацію нейробіологічних систем до стресу, викликаного травмою, яка стала свідком. Нейробіологічні системи, які регулюють реакції на стрес, включають певні ендокринні та нейромедіаторні шляхи, а також мережу областей мозку, які, як відомо, регулюють поведінку страху як на свідомому, так і на несвідомому рівнях. Не дивно, що багато досліджень зосереджено на більш детальному вивченні цих систем, а також на спробі з’ясувати патологічні зміни, які відбуваються у пацієнтів, у яких розвивається ПТСР. Більш конкретно, були і продовжуються спроби пов’язати нейробіологічні зміни, виявлені у пацієнтів, які страждають на посттравматичний стресовий розлад, із специфічними клінічними ознаками, які становлять посттравматичний стресовий розлад, включаючи змінене навчання/згасання, підвищене збудження та періодичну дисоціативну поведінку як приклади, що стосуються кожного з трьох основних доменів. Зусилля з виявлення нейробіологічних маркерів посттравматичного стресового розладу спочатку припускали, що аномалії були отримані «за потоком» від впливу, як наслідок травматичного досвіду. Однак може бути так, що певні аномалії у пацієнта з посттравматичним стресовим розладом просто являють собою вже існуючу або «першу» патологію, яка функціонально пасивна, доки не звільниться в результаті впливу травми та не буде виявлена ​​після цього під час обстеження.

**Пітер Левін** у своїх дослідженнях підтверджує, що соматичні методи можуть допомогти переробити травму через роботу з тілесними реакціями. В його методі Somatic Experiencing використовуються техніки, спрямовані на відновлення нормальної реакції нервової системи на стрес і травму, що дозволяє зменшити як психологічні, так і фізіологічні симптоми. Особлива увага Левіна до тілесного відчуття, тілесного переживання дуже важлива зараз, у нашому швидкому темпі життя, оскільки допомагає вчитися відчувати своє тіло, розуміти мову, якою говорить з нами наше власне тіло.

«Травма - це факт життя. Однак їй не обов'язково бути довічним вироком. Травму можна не тільки зцілити: за відповідного керівництва та підтримки вона може стати перетворювальною силою. У травмі закладений значний потенціал для психологічного, соціального і духовного пробудження та еволюції. Те, як ми справляємося з травмою (як окремі люди і як спільноти і навіть цілі нації), значною мірою впливає на якість нашого життя. Це впливає на нашу здатність виживати як вид і зрештою на те, чи виживемо ми взагалі. Традиційно травму розглядають як психологічний або клінічний розлад психіки. Сучасна практична медицина і психологія хоча на словах і визнають зв'язок між розумом і тілом, сильно недооцінюють роль такого взаємозв'язку в зціленні травми. Розуміння нерозривної єдності тіла і розуму, що становить філософську і практичну основу більшості світових традиційних цілительських систем, на жаль, відсутнє як у нашому сучасному розумінні травми, так і в методиках її лікування.» /П.Левін/

### Передумови створення

Левін, маючи освіту в галузі біології, медицини та психології, цікавився питаннями, чому люди реагують на стресові та травматичні події по-іншому, ніж тварини в дикій природі. Він звернув увагу на те, що дикі тварини, які постійно піддаються загрозам у природному середовищі, рідко страждають від травматичних наслідків, попри постійну небезпеку. На відміну від людей, у яких травматичний досвід може призводити до тривалих фізіологічних і психологічних проблем, тварини після небезпечних ситуацій швидко повертаються до нормального стану.

«Більшість сучасних культур схильні розцінювати цю інстинктивну капітуляцію перед лицем непереборної загрози як слабкість, рівносильну боягузтву. Однак в основі такого судження лежить фундаментальний людський страх перед нерухомістю. Ми боїмося цього стану, оскільки він дуже схожий на смерть.» П.Левін

Така позиція зрозуміла, але за неї ми платимо дорогу ціну. Дані фізіології ясно показують, що здатність входити в цей природний стан і виходити з нього є ключовим фактором, який дає нам змогу уникнути виснажливих наслідків травми. Це подарунок, що дістався нам від дикої природи.»

Це спостереження стало відправною точкою для дослідження того, як травма впливає на людину на рівні нервової системи. Левін виявив, що людське тіло має природний механізм відновлення після травми, який, однак, часто блокується. Основна відмінність полягає в тому, що люди можуть "застрягати" в реакції на травму, коли не можуть "розрядити" або повністю переробити енергію стресу, що накопичується під час небезпеки. Це призводить до таких станів, як посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), депресія, тривожні розлади та фізіологічні симптоми.

«Я не розглядаю посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) як патологію, з якою потрібно боротися, придушувати її чи пристосовуватися до неї. Я розглядаю його як результат природного процесу, перебіг якого було порушено. Лікування травми вимагає доступу до безпосереднього досвіду живого, відчуває, знає організму. Принципи, якими я маю намір поділитися з вами, є результатом практичної роботи з моїми клієнтами, в результаті якої я отримав великий матеріал про джерела травми. Їхнє дослідження змусило мене зануритися, серед іншого, в такі наукові галузі, як фізіологія, неврологія, поведінка тварин, математика, психологія та філософія. Спочатку мої успіхи були результатом випадковості та сліпого везіння. У міру того, як я продовжував працювати з людьми, осмислюючи все, що дізнався, і глибше занурюючись у таємницю травми, я нарешті зміг досягати прогнозованого, а не випадкового успіху. Я все більше переконувався в тому, що набір інстинктів людського організму містить у собі глибоке біологічне знання, яке, надавши йому таку можливість, здатне спрямовувати процес лікування травми.» /П.Левін/

### Створення методу

Основні ідеї для створення методу Соматичного Переживання виникли у Левіна в 1969 році, коли він працював із пацієнткою, яка мала сильну тривогу та тілесну напругу. В процесі терапії Левін зосередив увагу на її тілесних відчуттях, а не на емоційних або когнітивних аспектах. Пацієнтка, повільно зосереджуючись на фізичних відчуттях, змогла відчути розрядку напруги і, як наслідок, зменшення тривоги. Цей випадок став ключовим для формування основного підходу в терапії травми — робота через тіло для звільнення заблокованої енергії.

Пітер Левін вважав, що люди повинні мати таку саму здатність вивільняти фізичну енергію стресу, але часто не дозволяють собі цього, «тримаючи себе в руках» після психічної травми. Усі ми, мабуть, можемо згадати, як «тримали себе в руках» під час важких переживань. Наша здатність долати випробування, що є природним механізмом самозбереження, у багатьох випадках стає основою для розвитку ПТСР. Перешкода природному вивільненню енергії призводить до її «застрягання», фактично утримуючи нас у реакції «борісь або тікай», таким чином ми не можемо повернутися до розслабленого, збалансованого стану.

Сама по собі тригерна подія не викликає появи травматичних симптомів. Вони є наслідком «заморожених» залишків енергії, яка залишилася незатребуваною та нерозрядженою; ці залишки енергії залишаються замкненими в нашій нервовій системі й можуть завдати шкоди тілу та духу. Довгострокові, тривожні, виснажливі й часто химерні симптоми ПТСР розвиваються в тому разі, коли ми не змогли завершити послідовний процес входу в стан «нерухомості» або «заціпеніння», проходження через нього та виходу з цього стану. Однак у нас є можливість «відтанути», якщо ми ініціюємо й підтримуватимемо наше вроджене прагнення повернутися до стану динамічної рівноваги.

Однак лише згодом він зміг підтвердити висновки своїх спостережень. Це сталося під час сеансу з пацієнткою, яка страждає на ПТСР. Вона почала збуджено переживати травматичний досвід дитинства, і, спостерігаючи за нею, Левіна спалахнула здогадка. Він запропонував їй захищатися, тікаючи від загрози, ніби за нею гнався тигр. Вона почала перебирати ногами, імітуючи біг, і природно звільнилася від травмувальної енергії, яка довгий час була замкнена в її тілі.

Після цього вона одразу відчула стійке полегшення симптомів ПТСР, а Пітер Левін уперше переконався у здатності людини фізично вивільняти енергію травми, як це на регулярній основі інстинктивно роблять дикі тварини. Це поклало початок психотерапевтичному методу Somatic Experiencing.

Протягом наступних років Левін удосконалював свій метод, зосереджуючи увагу на тому, як тілесні реакції на травму (зокрема реакції нервової системи) можуть бути трансформовані через зосереджене усвідомлення та поступову роботу з тілом. Він підкреслював важливість вивільнення енергії, яка "застрягла" в організмі під час травматичної події, що може відбуватися через фізіологічні прояви, такі як тремтіння, дихальні техніки, повільні рухи тощо.

### Основні принципи методу: ресурсування, завершення тілесних реакцій на травму, робота з нервовою системою.

### Наукові основи

Метод Соматичного Переживання базується на знаннях про функціонування вегетативної нервової системи. Левін спирався на теорію полівагальної системи американського нейропсихолога Стівена Поргеса, яка пояснює реакцію організму на загрозу через активацію симпатичної і парасимпатичної нервової системи. У травмованих людей ці системи можуть залишатися надмірно активними або "замороженими", що призводить до порушення регуляції психіки і тіла. Метод SE допомагає "розморозити" ці реакції через м'яку, поступову роботу з тілесними відчуттями.

### Розвиток і вплив

Після десятиліть практики та досліджень Пітер Левін опублікував свою відому книгу "Waking the Tiger: Healing Trauma" (1997), яка стала популярною серед терапевтів і пацієнтів у всьому світі. У книзі він пояснив основні принципи методу і механізми, за допомогою яких травма може бути зцілена через роботу з тілом.

Метод Соматичного Переживання став одним із провідних підходів у травматерапії завдяки своїй ефективності. Він використовується для лікування ПТСР, тривожних розладів, депресії, а також у роботі з людьми, які пережили насильство, стихійні лиха або війни. Левін також наголошує на важливості профілактики травм, адже швидка робота з тілесними реакціями на стрес допомагає запобігти розвитку хронічних травматичних наслідків.

Метод Соматичного Переживання, розроблений Пітером Левіном, став результатом глибокого аналізу впливу травми на тіло і психіку, а також спостережень за природними процесами відновлення у тварин. Його підхід, заснований на роботі з тілесними відчуттями і фізіологічними реакціями, відкрив нові можливості для лікування психотравматичних станів, що зробило його одним із найбільш ефективних сучасних методів травматерапії.

* Основні принципи методу:
  + Ресурсування.
  + Завершення тілесних реакцій на травму.
  + Робота з нервовою системою.

Метод Соматичного Переживання (SE), розроблений Пітером Левіном, заснований на роботі з тілесними відчуттями, що дозволяє клієнтам завершити незавершені фізіологічні реакції на травматичний досвід і відновити регуляцію нервової системи. Ключові принципи цього методу допомагають фахівцям підтримувати клієнтів у процесі звільнення тіла від накопиченої травми. Розглянемо детальніше ці основні принципи.

### 1. Ресурсування

**Ресурсування** є одним з основних принципів методу Соматичного Переживання і полягає у створенні безпечного середовища та розвитку внутрішніх ресурсів клієнта, які допоможуть впоратися з травмою. Під ресурсами маються на увазі внутрішні та зовнішні аспекти життя, які дають людині відчуття безпеки, стабільності та сили. Це можуть бути:

* Позитивні спогади;
* Важливі для людини відносини;
* Фізичні відчуття, які дають відчуття стабільності (наприклад, відчуття тепла або підтримки).

Ресурсування допомагає клієнту стабілізуватися, знизити рівень тривожності та підвищити відчуття контролю над тілом і психікою перед початком роботи з глибокими травматичними переживаннями. Це важливо, щоб клієнт не був занурений безпосередньо в травму, а мав інструменти для контролю своїх емоцій та реакцій під час сеансів.

### 2. Завершення тілесних реакцій на травму

**Завершення тілесних реакцій на травму** є центральним принципом методу Соматичного Переживання. Левін виявив, що травма може залишати незавершеними реакції, які виникають у тілі під час стресу або небезпеки, наприклад, реакції "боротьби, втечі або завмирання". Якщо організм не зміг "завершити" ці реакції, людина може залишатися у стані підвищеної напруги або, навпаки, замороженості на фізіологічному рівні.

« Коли я намагався допомогти Нєнсі розслабитися , вона почала виходити зі своєї утримуваної тривалий час іммобілізації. Її збудження та емоції гніву та жаху, які стримувалися більшу частину її життя, нарешті вирвалися на волю. Відповідаючи на уявний образ нападаючого тигра, Ненсі змогла (десятки років по тому) розчепити свою заморожену енергію за допомогою успішного завершення активної реакції втечі. Втікаючи від уявного тигра, Ненсі змогла мобілізувати інтенсивну, біологічно адекватну реакцію, що дозволило їй — зараз розрядити підвищене збудження, яке вивільнялося в міру того, як Ненсі позбавлялася свого стану іммобілізації. Замінивши (у цьому стані підвищеного збудження) реакцію безпорадності на активну реакцію у відповідь, Ненсі здійснила свого роду фізіологічний вибір. Її організм майже миттєво навчився, що він не повинен «заморожуватися». Зрештою, травматична реакція має у своїй основі фізіологічну природу, і саме цьому рівні починається зцілення.» /П.Левін/

Процес терапії включає м'яку та поступову роботу з тими тілесними відчуттями, які були заблоковані або придушені в момент травми. Наприклад, якщо в людини була реакція завмирання, терапевт допомагає клієнту відчути цей стан і через усвідомлене спостереження завершити його — можливо, через тремтіння, глибоке дихання або інші фізіологічні прояви. Це дозволяє тілу повернутися до нормального стану регуляції та звільнитися від травматичної напруги.

### 3. Робота з нервовою системою

Метод Соматичного Переживання зосереджується на **роботі з нервовою системою** людини, зокрема з її вегетативною нервовою системою (симпатичною та парасимпатичною). Під час травми нервова система може стати надмірно активною або навпаки заблокованою у стані завмирання. Робота з нервовою системою спрямована на відновлення її здатності до саморегуляції, що допомагає людині більш адекватно реагувати на стресові ситуації та уникнути розвитку посттравматичних симптомів.

Основні підходи до роботи з нервовою системою включають:

* Поступову активацію та заспокоєння тіла, щоб нервова система навчилася переходити з реакції стресу до спокою.
* Використання методів, які допомагають відчувати тілесні відчуття та розуміти, як реагує нервова система на різні стимули.
* Робота з диханням, щоб допомогти тілу природно перемикатися між симпатичною та парасимпатичною нервовими системами.

Завдяки роботі з нервовою системою клієнти можуть навчитися краще регулювати свої емоційні та тілесні реакції, що сприяє довготривалому відновленню після травми.

Ці три основні принципи є основою методу Соматичного Переживання і використовуються терапевтами для створення безпечного та ефективного процесу лікування травм. Вони дозволяють фахівцям поступово працювати з глибокими тілесними і психічними переживаннями клієнтів, сприяючи їх фізіологічному та психологічному відновленню.

1.3. **Фізіологічна основа травматичної реакції**

1.3.1. Біологія травми: тригерна реакція, режим "бій-біжи-завмри".

Згідно з уявленнями соматичної медицини травма має фізіологічні причини. І тому ключ до лікування симптомів травми криється у фізіології особистості. Зіткнувшись із непереборною небезпекою, на перший погляд якої не можна уникнути, проявляється в людини (і тварини) реакція іммобілізації (заціпеніння). У разі загрози, коли боротьба або втеча виявляються неможливими, організм інстинктивно вибирає реакцію завмирання. Під час цього стиснення енергія, яка могла б отримати природну розрядку в процесі боротьби або втечі, різко зростає і опиняється всередині нервової системи. У цьому емоційному тривожному стані фрустрована реакція боротьби виливається у спалах гніву, а фрустрована реакція втечі поступається місцем почуттю безпорадності. Людина, яка досягла стадії гніву або почуття безпорадності, все ще має можливість раптово повернутися до реакції втечі або контратаки. Якщо організму вдасться розрядити енергію через втечу або самозахист, і таким чином позбутися загрози, то травма не виникає. Інший можливий перебіг подій полягає в тому, що напруження організму триватиме доти, доки гнів, жах і безпорадність утворять такий рівень активації, який порушить роботу нервової системи. У цьому разі відбудеться іммобілізація, і людина або заціпеніє, або впаде в стан колапсу. У результаті величезна енергія, «заморожена» в нервовій системі, замість того, щоб розрядитися, виявляється пов'язаною з пригнічувальними, високо активуючими емоційними станами жаху, гніву і безпорадності.

Функція нашого організму, що керує цією реакцією, мимовільна і знаходиться в примітивних відділах мозку та нервової системи, що відповідають за інстинкти і які нашу свідомість контролювати не в змозі. Відділи мозку та нервової системи людини, які відповідають за мимовільні та інстинктивні реакції, практично не мають чим не відрізняються від відповідних відділів мозку ссавців і навіть рептилій. Наш мозок, який часто називають триєдиним мозком, включає три важливі системи - інстинктивний, лімбічний (керуючий емоціями) і неокортексний (керуючий раціональним мисленням). При сприйнятті ситуації, що несе загрозу життю, задіяними виявляються спільні нам і тварини частини головного мозку.

Тому ключ до лікування травматичних симптомів у людей проявляється у здатності відновлюватись. Після загрози так, як це роблять дикі тварини – вони тремтять і переживають реакцію іммобілізації, а потім знову стають рухливими та повертаються до повноцінного функціонування. Для людей ця межа не так чітко окреслена. Коли ми стикаємося з обставинами, які несуть загрозу нашому життю, наш раціональний мозок може збентежитися і придушити наші інстинктивні імпульси. Це створює сприятливе основи виникнення травми. Людина ніби скам'яніла – і це веде до утворення травматичних симптомів. Якщо вона не в змозі завершити повний цикл іммобілізації" - у неї розвиваються довгострокові посттравматичні стресові розлади.

Пітер Левін у своїй книзі "Пробудження тигра: зцілення травми" розкриває механізми, за якими організм людини реагує на небезпеку, і як ця реакція може призвести до травми, якщо її не завершити належним чином. Фізіологічна основа травматичної реакції ґрунтується на біологічних механізмах виживання, що виникли ще на ранніх етапах еволюції людини. Основна реакція на загрозу — це активація вегетативної нервової системи, яка запускає режими "бій", "біжи" або "завмри" (fight, flight, freeze).

#### 1. **Тригерна реакція: запуск фізіологічного захисту**

Травма виникає, коли людина стикається з подією, що перевищує її здатність впоратися з нею. Це може бути катастрофічна подія, раптовий напад чи інший стресовий стимул, який активує тригерну реакцію. Левін зазначає, що коли наш мозок отримує сигнал про небезпеку, він активує гіпоталамо-гіпофізарно-адреналовий (ГГА) комплекс, який відповідає за мобілізацію тіла. Кровообіг і енергія перенаправляються до м'язів, збільшується частота серцевих скорочень і підвищується рівень кортизолу (гормону стресу).

Приклад: коли тварини у дикій природі стикаються з хижаком, їхня нервова система негайно активує одну з трьох реакцій на загрозу: напад, втечу або завмирання. Так само і в людей тригерна реакція запускає механізми виживання, які необхідні для захисту в небезпечних ситуаціях.

У нашому світі тілесно відчувається справедливість переживається як завершення. Без розрядки і завершення ми приречені на повторення трагічного циклу відтворення насильства, як би воно не виявлялося через «відігравання зовні» або «відігравання всередині». Принизливим є відверте визнання того факту, що значна частина людських дій, які здійснюються під впливом стану гіперзбудження, зумовлені незавершеними реакціями на загрозу. Більшість людства видається зачарованою, і навіть загіпнотизованою тими з нас, хто «відіграє назовні» наші пошуки справедливості. Є незліченна кількість книг, які докладно описують життя серійних убивць, і багато з яких стали бестселерами. Тема справедливості та відплати служить, можливо, темою значної кількості фільмів, ніж будь-яка інша тема. В основі сильної привабливості для нас тих, хто свої дії «відіграє зовні», лежить наполегливе прагнення до завершення та вирішення або до того, що я називаю «повторним подоланням» («re-negotiation») травми. При повторному подоланні цикл програвання (або відтворення), що повторюється, насильства трансформується в зцілюючу подію. Трансформована людина не відчуває потреби в помсті чи жорстокості — сором і звинувачення розчиняються у потужному пробудженні оновлення та прийняття самого себе.

Мозок людини має три інтегральні системи: рептилійну (інстинкти), ссавець (емоції) та неокортекс (раціональну). Сором - це емоція, що формується (ссавкою) мозковою системою. Справедливість — це ідея, що формується неокортексом. Якщо інстинктивне прагнення розрядити інтенсивну енергію виживання зустрічає перешкоди, то діяльність інших двох мозкових систем зазнає глибоких змін. Наприклад, погляньмо на згаданий раніше сценарій «повторного програвання». Який ефект справила нерозряджена енергія на емоційні та раціональні реакції людини у відповідь? Дуже простий — емоційний мозок перевів цю енергію на зло. Після цього «раціональний» мозок породив думку про відплату. Ці дві взаємопов'язані системи робили все, що могли зробити за цих обставин. Проте, нездатність інстинктивно розрядити дуже потужну біологічну енергію поставила в таке становище, справитися з яким вони були пристосовані. Результатом цієї спроби стало повторне відтворення (re-enactment), а не повторне подолання (renegotiation). І хоча насильницька поведінка може дати тимчасове полегшення та посилення почуття «гордості», але без біологічної розрядки не буде завершення. І в результаті, цикл сорому та гніву знову повертається. Нервова система залишається високо активованою, і це змушує людей прагнути єдиного полегшення, яке їм відомо — ще більшої жорстокості. Травматична подія не вирішилася, і люди продовжують поводитися так, ніби воно все ще відбувається - оскільки, говорячи біологічно, і є насправді - їхня нервова система все ще високо активована. Тварини завжди знають, коли реальна подія закінчилася. Але людина, яка її абсолютно «перевершує» інтелект, часто не знає цього. Вражений тим, як усім своїм життям люди, здавалося б, розігрують сюжети свого раннього дитинства, Фрейд вигадав новий термін «нав'язливе повторення», щоб описати поведінку, емоції та сни, які здаються розігруванням ранньої травми наново. Центральним для концепції Фрейда про нав'язливе повторення було його спостереження про те, що люди продовжують ставити себе в ситуації, що дивним чином нагадують про початкову травму, для того, щоб знайти нові рішення.

#### 2. **Режим "бій" або "біжи" (fight or flight)**

Коли людина стикається з загрозою, нервова система вирішує, чи може вона боротися або втекти від небезпеки. Симпатична нервова система починає посилено діяти: відбувається прилив адреналіну, підвищується рівень енергії, серце починає битися частіше, а дихання стає швидшим. Це підготовка тіла до фізичної відповіді на загрозу — битися або бігти.

Левін наводить приклад із тваринами: коли антилопа бачить хижака, її тіло автоматично налаштовується на втечу. Вона використовує всю енергію, щоб уникнути небезпеки. Якщо втеча вдала, її нервова система повертається до нормального стану після того, як загроза зникла.

У людей, однак, навіть якщо загроза минула, реакції "бій" або "біжи" можуть залишатися активними в тілі у формі стресу або занепокоєння, оскільки люди часто не мають змоги фізично "втекти" чи "побороти" небезпеку. Наприклад, під час автомобільної аварії або насильства, тіло може не мати змоги завершити фізичну реакцію, тому енергія залишається "заблокованою" всередині.

#### 3. **Режим "завмри" (freeze)**

Якщо ні "бій", ні "втеча" не є можливими (наприклад, коли небезпека занадто велика або невідворотна), тіло переходить у режим завмирання. У цьому стані парасимпатична нервова система активує механізми, які буквально "заморожують" тіло. Людина може відчути сильну втому, втрату здатності до руху, а інколи навіть тимчасову нечутливість до болю. Це захисний механізм, який допомагає пережити критичну ситуацію, коли інші варіанти неможливі.

Левін наводить приклад із тваринами, які, зіткнувшись із безпосередньою загрозою смерті, інстинктивно "завмирають". У цьому стані їхні шанси на виживання підвищуються, оскільки хижак може втратити інтерес до "неживої" жертви.

У випадку людей, якщо травматична подія не дозволяє завершити фізичну реакцію на загрозу, нервова система може залишатися у стані хронічного напруження або "завмирання", що призводить до травматичних наслідків. Людина може відчувати тривогу, депресію, емоційну "замороженість", або соматичні прояви, такі як біль чи напруження в тілі.

#### 4. **Незавершена фізіологічна реакція та її наслідки**

Пітер Левін підкреслює, що якщо тіло не завершує фізіологічну реакцію на загрозу, енергія залишається зафіксованою в нервовій системі. Це може проявлятися у вигляді різноманітних психологічних або фізичних симптомів, таких як *посттравматичний стресовий розлад* (ПТСР), тривожні стани, депресія, хронічні болі та інші форми *дистресу*.

Бурхлива енергія травми безпосередньо пов'язується зі страхом та іммобілізацією, зчепленими (coupling) у єдине ціле. Ключовим моментом у проходженні через травму є відчеплення (uncoupling) іммобілізації (час якої, як правило, обмежений) від супутнього страху. Якщо тварина налякана, то зі стану іммобілізації вона виходить охоче до сильної контратаки або шаленої, хаотичної втечі. З метою виживання, вся та енергія, яка була використана при відчайдушній втечі або в боротьбі (до того, як тварина заціпеніла або колапсувала), знову вивільняється, подібно до вибуху, у міру того, як тварина виходить зі стану іммобілізації. Коли люди починають виходити зі стану іммобілізації, часто ними несподівано опановує непереборна хвиля емоцій. І оскільки ці хвилі не отримують негайного відреагування, їхня енергія може асоціюватися з надзвичайно сильним гнівом та жахом. Страх перед жорстокістю по відношенню до себе або до інших відновлює іммобілізацію, розширюючи її до нескінченності, наводячи людину на стан застиглого жаху. Це і є хибне коло травми.

Існують способи, стверджує Пітер Левін, позбутися цих циклів, що самозберігаються. Соматичне переживання є одним із них. Навчаючись визначати наявність травми за її симптомами, а не за подією, що її викликала, ми можемо виробити для себе підходи, які допоможуть нам розпізнати травму, коли вона станеться. Це дасть нам можливість піти за течією своїх природних реакцій замість того, щоб блокувати вроджений зцілюючий процес. Спосіб повернути контроль над своїм тілом, що втрачається, коли наслідки травми стають хронічними є. Можливість довільно стимулювати нервову систему, наводячи її в стан збудження, а потім м'яко розрядити це збудження. Потрібно пам'ятати про те, що гіперзбудження та пов'язані з ним механізми є прямим наслідком енергії, мимоволі мобілізованою нервовою системою спеціально у відповідь на загрозу. Ці механізми беруть свій початок у нервовій системі; кожна людина відчуває їх у своєму тілі. Саме у своєму тілі - з нервовою системою, яка повністю задіяна і доступна за допомогою відчування, що тісно відчувається - можно досягти успіху в роботі з ними.

Метод Соматичного Переживання (SE) спрямований на допомогу у завершенні цих незавершених тілесних реакцій. Левін розробив техніки, які дозволяють поступово працювати з тілесними відчуттями, допомагаючи клієнтам переживати та завершувати реакції, що виникли під час травматичних подій, через тілесну усвідомленість.

Таким чином, біологія травми тісно пов'язана з інстинктивними реакціями організму на небезпеку, і розуміння цих процесів допомагає у розробці терапевтичних методів, спрямованих на відновлення регуляції нервової системи та зцілення від травми.

1.3.2.Робота з тілесною пам'яттю та відновленням нервової системи.

У своїй роботі "Пробудження тигра: зцілення травми" Пітер Левін глибоко досліджує фізіологічні та психологічні аспекти травматичних переживань, а також важливість роботи з тілесною пам'яттю. Левін акцентує увагу на тому, що травма не лише закарбовується в свідомості, а й залишає фізичний слід у тілі, що потребує особливої уваги під час процесу зцілення.

#### 1. **Тілесна пам'ять як носій травматичних переживань**

Тілесна пам'ять — це концепція, яка стверджує, що тіло здатне зберігати інформацію про травматичні події. Левін зазначає, що фізіологічні реакції, які виникають під час травми, можуть залишатися "заблокованими" в тілі. Наприклад, коли людина переживає страх або біль, ці емоції часто виражаються через фізичні відчуття, такі як напруга в м'язах, пришвидшене дихання або зміни у частоті серцевих скорочень.

Левін наводить приклад, коли людина, переживши насильство, може відчувати хронічну напругу в певних частинах тіла, навіть через багато років після події. Ця напруга може залишатися через те, що травматичні реакції не були завершені і закріпилися в пам'яті тіла. Це може призвести до фізичних або емоційних розладів, таких як хронічний біль, тривожні стани або посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

#### 2. **Відновлення нервової системи через тілесні практики**

Левін підкреслює, що для зцілення від травми важливо не лише усвідомлювати, але й фізично відпускати накопичені емоції. Метод Соматичного Переживання (SE) пропонує різноманітні тілесні практики, які допомагають клієнтам відновити регуляцію своєї нервової системи.

Однією з ключових практик є усвідомлене дихання, яке допомагає знизити рівень стресу та активувати парасимпатичну нервову систему, що відповідає за розслаблення. Левін рекомендує клієнтам звертати увагу на своє дихання і використовувати його як інструмент для заспокоєння тіла і психіки. Це дозволяє завершити незавершені тілесні реакції на травму.

#### 3. **Тілесна усвідомленість та "повернення до тіла"**

Під час терапії Левін закликає до практики тілесної усвідомленості, яка включає в себе уважне спостереження за своїми відчуттями та емоціями. Це допомагає відновити зв'язок між тілом і свідомістю. Левін зазначає, що часто людина втрачає цей зв'язок під час травматичних подій, що призводить до емоційної відчуженості та психічних розладів.

Наприклад, клієнт може бути запрошений дослідити, де в його тілі відчувається напруга або дискомфорт, і поступово працювати над цими відчуттями. Це може включати в себе легке розтягування, рухи або масаж, які допомагають розслабити напружені м'язи і звільнити емоційні блоки.

#### 4. **Завершення тілесних реакцій на травму**

Левін наголошує на важливості завершення тілесних реакцій на травму. Часто, коли людина переживає травматичний досвід, її тіло реагує на цю ситуацію, але через різні причини (страх, паніка тощо) ці реакції залишаються незавершеними. Терапевт, використовуючи методи Соматичного Переживання, допомагає клієнту "завершити" ці реакції, надаючи їм можливість відчути контроль над своїм тілом і емоціями.

Наприклад, під час сесії терапії клієнту може бути запропоновано уявити, як він "втече" від травматичної ситуації, навіть якщо це лише уявний процес. Це дозволяє йому пережити відчуття контролю і безпеки, які були втрачені під час реальної травми.

#### 5. **Приклади з практики**

Левін ілюструє свою теорію прикладами з практики. Він описує випадки клієнтів, які, працюючи над своїми тілесними переживаннями, змогли подолати хронічний біль або тривожні розлади. Наприклад, жінка, яка зазнала насильства, описувала, як під час сесій зуміла визнати і "випустити" накопичений біль через рухи і дихальні практики, що дозволило їй повернутися до нормального життя без постійного відчуття страху.

Таким чином, робота з тілесною пам'яттю та відновленням нервової системи в методі Соматичного Переживання є важливими аспектами травматерапії, які допомагають клієнтам відновити контроль над своїм тілом і емоціями, завершити незавершені реакції на травму та зцілити фізичні й психічні наслідки травматичного досвіду.

### Розділ 2. Практичне застосування методу Соматичного Переживання

2.1. **Техніки Соматичного Переживання**

**2.1.1. Методика введення клієнта в контакт з тілесними відчуттями**

Соматичне Переживання (Somatic Experiencing, SE) — це терапевтичний підхід, розроблений Пітером Левіном, що фокусується на зціленні травм через усвідомлення та роботу з тілесними відчуттями. Однією з ключових технік у цій методиці є введення клієнта в контакт з тілесними відчуттями, що допомагає активувати процеси зцілення.

Травмована людина страждає від страшних і часто дивних таких симптомів, як: повернення в минуле, тривога, панічні атаки, безсоння, апатія, психосоматичні скарги, відсутність відкритості, безпричинні вибухи гніву та жорстокості, деструктивність, що призводить до депресивних станів. Багатьом ветеранам війни та жертвам насильства ця картина дуже добре знайома. Цілі місяці та роки, вони можуть розповідати про перенесені страждання, переживаючи це знову і знову. Але, відчуваючи той самий гнів, страх і біль, вони не можуть пройти крізь "реакцію іммобілізації".

Крім того, симптоми травми можуть тривалий час існувати у прихованій формі протягом кількох років. Тим самим енергія, укладена реакції іммобілізації, може бути трансформованою. *Соматична терапія травми - це один з найбільш ґрунтовних, глибоких та продуктивних підходів щодо роботи з травмою. Ця терапія поєднує нові дослідження психології, фізіології травми та досягнення процесуально-орієнтованого підходу в психотерапії.*

Суть терапії психічної травми у тому, що у процесі терапії відбувається пробудження тих інстинктивних реакцій на травматичну подію, які не були завершені, та їх необхідно завершити. Базове положення концепції П. Левіна про існування природної здатності до одужання та самовідновлення, співзвучно ідеї щодо саморегуляції. Пробудження цих процесів відбувається завдяки зверненню психотерапевта до ресурсів потерпілого від шокової травми. Уявлення про внутрішні ресурси відповідає уявленням Б.В. Зейгарника про засоби опосередкування та саморегуляції при вирішенні травматичної ситуації.

Ключ до лікування лежить у тілесно-чуттєвому відчутті. Метод тілесного усвідомлення спрямований на активацію, усвідомлення та дезактивацію тілесного переживання травматичного досвіду. Суть роботи полягає в тому, що під час тілесних відчуттів відбувається пробудження тих природних лікувальних процесів, які дозволяють вирішити травму. Тілесне почуття актуалізує у людини, яка зазнає травми, незавершені травматичні реакції і допомагає їм завершитися. Це завершення відбувається завдяки специфічним психологічним та фізіологічним самолікувальним процесам, які виникають у процесі тілесного переживання та дозволяють трансформувати травматичні симптоми.

Однією з основних цілей SE є допомога клієнтові усвідомити свої тілесні відчуття. Терапевт починає сесію з простих запитань, які стимулюють клієнта зосередитися на тому, що відбувається в його тілі. Наприклад, терапевт може запитати:

* "Що ви відчуваєте в даний момент у своєму тілі?"
* "Де ви відчуваєте напруження або дискомфорт?"

Цей процес допомагає клієнту відчути зв'язок між своїми емоціями та фізичними відчуттями. Левін підкреслює, що важливо, щоб терапевт створив безпечну атмосферу, де клієнт може вільно досліджувати свої відчуття без страху чи осуду.

Більшості людей, які живуть у сучасному світі, не вистачає здатності зберігати відчуття присутності чи сприйнятливості щодо різноманітних нюансів свого зовнішнього та внутрішнього світу. Однак подібне усвідомлення є ключовим елементом життєдіяльності багатьох туземних народів. Безпека залежить від здатності залишатися присутнім, використовуючи відчуття, що тісно відчувається. Зрештою, за допомогою тілесного відчування можна вловити ледь помітні звуки чи рухи. Для диких тварин ці інстинктивні реакції означають виживання - надаючи можливість перебувати у злитті та єднанні з навколишнім середовищем, вони дозволяють тваринам залишитися живими. Але людям може бути доступним і набагато більше, якщо вони будуть використовувати ці тваринні реакції. Ці реакції посилюють здатність до взаємодії та насолоди, даруючи людині цілющу силу та енергію.

Поведінка тварини, коли вона переживає і реагує на новизну у своєму навколишньому середовищі, називається «орієнтовною реакцією». Ці інстинктивні реакції настільки ж примітивні, як і мозок рептилій, що їх породжує. Вони дають тварині можливість гнучко реагувати на умови навколишнього середовища, що постійно змінюються. Всі тварини (включаючи людей) володіють цією системою скоординованих патернів м'язових рухів та перцептивного усвідомлення. Незалежно від того, наскільки ми відрізняємося від ящірки та антилопи, нові звуки, запахи і рухи, що відбуваються навколо, пробуджують у нас ті ж самі патерни базисних реакцій.

Для людей, так само, як і для інших тварин, очікування, здивування, настороженість, цікавість та здатність відчувати небезпеку є формами кінестетичного та перцепційного усвідомлення, що породжується цими орієнтаційними комплексами. У травмованої людини ці ресурси сильно виснажені, і часто будь-який стимул може швидше викликати до дії реакцію заціпеніння (травматичну), а не більш доречну в даному випадку реакцію орієнтування (тобто, почувши раптовий рев двигуна автомобіля, травмований ветеран може в страху впасти в колапс ). Втрата шкірної чутливості – це звичайний фізичний прояв оніміння та такого поділу, який переживають люди після травми. Для того щоб почати відновлювати свою чутливість, людина може виконати таку вправу з усвідомлення. Ця вправа започаткує процес одужання.

*Вправа*

*Щодня приймайте легкий десятихвилинний пульсуючий душ. Робіть це в такий спосіб: пустивши прохолодну або злегка теплу воду, підставте все своє тіло під її пульсуючі струмені. Повністю сконцентруйте своє усвідомлення тому ділянці свого тіла, де зосереджена ритмічна стимуляція. Повертайтеся навколо своєї осі, спонукаючи свідомість переходити від однієї частини вашого тіла до іншої. Притисніть до насадки душу тильну сторону рук; потім - долоні та зап'ястя; потім - обличчя з обох боків, плечі, пахви і т. д. Постарайтеся включити в цей процес усі частини свого тіла: голову, лоб, шию, груди, ноги, таз, боки, стегна, кісточки та ступні. Звертайте увагу на відчуття в кожній з цих областей, навіть якщо ви нічого не відчуваєте, відчуваєте оніміння або навіть біль. Роблячи це, кажіть: це моя голова, шия і т. д. Я радий твоєму поверненню. Швидкий і легкий ляпанець різних частин тіла викличе у вас подібне почуття пробудження. Знову нагадаю вам, що це допоможе відновити почуття власного тіла разом із відчуттями вашої шкіри, якщо ви будете робити це регулярно протягом певного проміжку часу.*

Тілесні відчуття можуть стати провідником, який вкаже, де людина переживає травму, і призведе до джерела її інстинктивних ресурсів. Ці ресурси дадуть сили захиститись від хижаків та інших ворожих сил. Кожен з нас має такі інстинктивні ресурси. Як тільки ми навчимося отримувати доступ до них, ми зможемо створити свій власний щит, який відобразить і зцілить наші травми. Тілесно відчувається - це поняття, яке важко визначити за допомогою слів, тому що мова - це лінійний процес, а тілесно відчувається - це нелінійне переживання. Тому спроби висловити словами це переживання призводять до значної втрати його сенсу. Організм - це складна структура взаємозалежних і підлеглих один одному елементів, чиї взаємовідносини та характеристики значною мірою визначаються їх функціями у цілісній структурі. Тому цілісність організму є чимось більшим, ніж просто суму його окремих частин. Подібним чином тісно відчувається поєднання об'єднує безліч розрізнених даних і надає їм певний сенс.

Тілесно відчувається можна назвати тим засобом, за допомогою якого ми переживаємо повноту відчуттів. У процесі лікування травми ми зосереджуємо увагу на окремих відчуттях, які подібні пікселям на телевізійному екрані чи нотам у мелодії. Якщо спостерігати за цими відчуттями одночасно і поблизу, і на відстані, то вони починають сприйматися як фігура та тло, створюючи гештальт чи цілісне переживання.

Кожна подія то, можливо сприйнято двояким чином: як сукупність окремих елементів як і єдине ціле. Ті події, які через тілесно відчувається сприймаються цілісним чином, можуть призвести вас до одкровення про те, як усунути травму. Для того, щоб задіяти власні інстинкти, необхідні для лікування травми, ми повинні навчитися визначати і використовувати ознаки травми, що стає можливим для нас за допомогою відчування, що тісно відчувається.

*Вправа*

*Ця вправа допоможе вам на власному досвіді отримати основні уявлення про відчуття, що тісно відчувається. Де б ви не знаходилися, читаючи ці рядки, влаштуйтеся як найзручніше.*

*Відчуйте те, як ваше тіло контактує із поверхнею, яка підтримує вас.*

*Відчуйте свою шкіру і те, що ви відчуваєте при контакті з одягом.*

*Відчуйте те, що під шкірою – які відчуття ви помічаєте там?*

*А тепер запам'ятайте ці відчуття і спокійно подумайте ось про що:*

*як саме ви визначаєте, що ви почуваєтеся комфортно?*

*З яких фізичних відчуттів складається ваше загальне відчуття комфорту?*

*Які почуття приносить вам більше усвідомлення цих відчуттів – стало вам комфортнішим, чи навпаки?*

*Чи змінюється це з часом?*

*Присядьте на хвилинку і насолоджуйтеся відчуттям комфорту, що тісно відчувається.*

Усвідомлення свого тіла та його відчуттів робить будь-яке переживання більш інтенсивним. Дуже важливо визнавати, що переживання комфорту походить від вашого тілесного відчування комфорту, а не від стільця, дивана або будь-якої іншої поверхні, на якій ви сидите.

Фізичні (зовнішні) відчуття світла, звуку, запаху, дотику і смаку є елементами, що надають лише частину інформації, яка формує основу відчування, що тісно відчувається. Іншу частину цих важливих даних ми отримуємо з внутрішнього усвідомлення свого тіла (з того, яку позу воно займає, які його частини напружені, які рухи воно здійснює, яка температура і т. д.). Тілесне відчування може бути схильне до впливу наших думок — і навіть змінено ними, — але саме воно не є думкою, воно відноситься до того, що ми відчуваємо. Емоції роблять свій внесок у тілесно відчувається, але їх вплив набагато менше, ніж це здається більшості людей.

Завдяки тілесному відчуванню ми здатні рухатися, набувати нову інформацію, встановлювати взаємозв'язки один з одним і, зрештою, дізнаватися, ким ми є. Воно настільки невід'ємно притаманне нашому загальному відчуттю себе як людських істот, що ми приймаємо його, як належне, часом навіть не помічаючи, що воно існує доти, доки не звернемо на нього пильної уваги.

*Вправа*

*Уявіть та відчути:*

*ви дивіться на вершину гори, залиту сонячним світлом;*

*ви бачите блакитне літнє небо з м'якими білими хмарами;*

*гірчиця капає вам на сорочку якраз у той час, коли ви збираєтесь на свято;*

*ви відчуваєте дрібні бризки води на своєму обличчі, коли океанський прибій розбивається об каміння та скелі;*

*ви торкаєтеся пелюсток троянди, що розпускається, або до травинки, усипаної краплями ранкової роси; ви слухаєте концерт Брамса;*

*ви бачите, як гурт яскраво одягнених дітей співає народні пісні;*

*ви йдете вздовж сільською дорогою; ви із задоволенням проводите час зі своїм другом.*

Можна уявити, що прожили день без будь-яких емоцій, але життя без відчування, що тілесно відчувається, не просто важко уявити, воно зовсім неможливе. Жити без тілесно відчувається — отже, втратити основне почуття — почуття, що ми живемо.

Дослідження (про них розповідає Джендлін у книзі «Фокусування») показали, що ті види терапії, які використовують тілесне відчуття, як правило, більш ефективні, ніж ті, що його не використовують. Почуття, що тілесно відчувається, допомагає людям відчути себе більш природно — стійкіше, затишніше у своєму власному тілі. Воно може посилити наше почуття рівноваги та координації. Воно покращує роботу пам'яті і дає нам більш глибокий доступ до слабких і важко вловимих імпульсів, які керують процесом лікування травми. Воно посилює нашу здатність до творчості. Саме тілесно відчувається дозволяє нам переживати благополуччя, мир і відчуття пов'язаності з іншими. Саме так ми відчуваємо своє «я». У наші дні фраза "довірся внутрішньому відчуттю" використовується повсюдно. Тілесно відчувається є тим засобом, за допомогою якого ви можете навчитися слухати голос своїх інстинктів.

*Вправа*

*Для того, щоб виконати цю вправу, вам знадобиться книга або журнал із безліччю ілюстрацій. Вам підійдуть книги з вашого журнального столика, журнали про природу або подорожі, а також ілюстровані календарі. У цій вправі вам не потрібно нічого робити, просто дивіться на картинки. Під час читання задіюється інша частина головного мозку, а не та, яка відповідає за наші органи почуттів. Виконуючи цю вправу, вам потрібно зробити акцент на безпосередньому сприйнятті.*

*Перш ніж відкрити книгу, відчуйте свої руки та ноги та зверніть увагу, які відчуття виникають у них при контакті з поверхнею, яка підтримує вас у даний момент. Після цього додайте сюди будь-які інші фізичні відчуття, які ви зможете відчути, наприклад, відчуття власного одягу, взуття або волосся. Нарешті, додайте інші відчуття, що відчуваються вами, такі як тіснота, відкритість, температура, поколювання, тремтіння, голод, спрага, сонливість і так далі. По ходу вправи повертайтеся до тілесно відчувається для того, щоб ваше усвідомлення глибше проникало у ваше тіло та дихання.*

*Подивіться першу картинку. Зверніть увагу на те, як ви відреагували на неї. Чи сподобалася вона вам, чи ви залишилися байдужі, а може вона вам зовсім не сподобалася? Яка вона — гарна, умиротворююча, дивна, таємнича, нав'язлива, радісна, сумна, високохудожня чи ще якась? Якою б не була ваша реакція, просто відзначте її. Якщо ваша реакція складається з кількох елементів, відзначте, що це елементи. Все це цілком нормально. Ми практично ніколи і ні на що не реагуємо однозначно.*

*А тепер запитайте себе: «Як я дізнаюся, що реагую на цю картинку саме так?» Спробуйте визначити тілесні відчуття, які ви відчуваєте, коли її розглядаєте. Деякі з них можуть бути досить тонкими, інші, навпаки, будуть сильнішими. Хоч би якими вони були, просто відзначайте їх. Чи відчуваєте ви, що «енергія» рухається, чи що вона раптово зупинилася? Якщо ви відчуваєте, що енергія рухається, то як саме вона рухається — повільно, швидко і в якому напрямку? Чи є у вашого відчуття якийсь ритм? Чи знаходиться воно в певній частині вашого тіла? Які відчуття ви при цьому відчуваєте - напруга, свободу, комфорт, розслабленість, поколювання, тяжкість, легкість, холод, скутість, тепло, енергійність чи щось інше? Зверніть увагу на своє дихання та серцебиття. Зауважте, що відчуває ваша шкіра, і як почувається ваше тіло в цілому. Переживання будь-якого з цих відчуттів стане вам відправним пунктом.*

*На кілька хвилин зупиніться, зосередьтеся на своїх відчуттях і подивіться, чи вони зміняться. Вони можуть залишитися тими ж, а можуть зникнути, стати сильнішими або слабкішими або змінитися, ставши чимось іншим. Зауважте динаміку їх розвитку. Що б не відбувалося, просто усвідомлюйте це. Якщо ваші відчуття стали завдавати вам незручності, просто на деякий час переключіть свою увагу на щось інше. Перейдіть до наступної картинки і повторіть все спочатку. Коли цей процес стане вам досить добре знайомим, ви можете почати переглядати книгу або журнал з тією швидкістю, яка для вас найзручніше. Якщо ви тільки починаєте вчитися використовувати відчуття, що тісно відчувається, то вам, напевно, буде легше знаходити до нього доступ, просуваючись повільно, фокусуючись головним чином на відчутті і відчутті.*

Важливо навчитися використовувати відчуття відчуття, і, особливо, якщо навчитися використовувати відчуття, що тісно відчувається для того, щоб зцілити травму,людина повинна навчитися розпізнавати фізіологічні прояви (відчуття), які лежать в основі ваших емоційних реакцій. Відчуття виходять із симптомів, а симптоми виникають із стиснутої енергії; саме з цією енергією нам доводиться працювати у цьому процесі. Через відчуття і тілесно відчувається ця величезна енергія може бути поступово розряджена та використана для трансформації травми.

*Вправа*

*Замість використання книги або журналу, в цій вправі ви будете використовувати фотографії і пам'ятні вам речі. Сімейний фотоальбом або альбом з вирізками, що нагадують про якусь поїздку або про один із ранніх періодів вашого життя, підійшов би найкраще. Усі фотографії, які ви будете використовувати, повинні зображати людей, відомих вам досить добре, або місця, де ви бували. У цій вправі вам не потрібно нічого робити – просто дивіться на картинки.*

*Почніть відчувати свої руки та ноги та зверніть увагу на те, що ви відчуваєте в тих місцях, де ваші кінцівки контактують із поверхнею, яка підтримує вас. Додайте до цього будь-які інші фізичні відчуття, які ви відчуваєте зараз. Повторюючи це, час від часу по ходу всієї вправи, ви допоможете своєму усвідомленню ще глибше проникнути у ваше тіло. Зверніться до першої фотографії (або до першої сторінки, якщо ви використовуєте альбом із вирізками). Зверніть увагу на те, як ви реагуєте на неї. Які емоції вона пробуджує у вас? Яким ви себе відчуваєте — щасливим, приємно здивованим, наляканим, засмученим з неясної причини, збентеженим, сумним, злим, сповненим любові, вдячним, спантеличеним, сповненим ненависті, роздратованим, відчуваючим огиду, просто сумуючим за минулим чи якимось яким-небудь? Кожна з цих емоцій переживається по-різному. Якою б не була ваша реакція, просто відзначте її. Якщо у вас з'явилося кілька реакцій одночасно, зверніть увагу на які вони. Ваша реакція сильна чи помірна? Звідки ви знаєте те, що вона сильна чи помірна? Якщо ви можете відповісти на це питання з погляду відчуттів вашого тіла, то ви вже перебуваєте на шляху до оволодіння вмінням використовувати приховану фізіологічну основу своїх емоцій.*

*А тепер запитайте себе: «Як я дізнаюся, що саме така моя емоційна реакція на це зображення?» Спробуйте визначити, які саме відчуття є основою вашої реакції. Деякі відчуття можуть бути сильними, а деякі більш тонкими. Хоч би якими вони були, просто відзначайте їх. Чи відчуваєте ви якусь напругу чи енергію? Якщо так, то наскільки вони сильні і де розташовані? Зверніть увагу на своє дихання, серцебиття і те, як напруга розподіляється по вашому тілу. Зверніть увагу на те, що відчуває ваша шкіра. Як почувається ваше тіло загалом? Яка ваша реакція — напружена, потужна, туманна, гладка, нерівна, заплутана, застигла, спекотна, втрачена, липка, розслаблена, важка, легка, прохолодна, глибока, тепла, підбадьорлива, поколююча, вібруюча, тремтяча, неприємна, нескінченна то ще? В якій частині тіла ви це відчуваєте? Якщо вам здається, що це відчуття стає занадто великим за величиною, запитайте себе: з якого матеріалу воно, на вашу думку, могло бути зроблено? Якщо ви відчуваєте якесь переміщення енергії, то як саме вона переміщається: повільно, швидко, в якому напрямку? Чи є у вашому відчутті якесь наростання? Де саме воно знаходиться? Будьте якомога точнішими. Звідки вам відомо, що ваша реакція саме така?*

*Якщо ви раптом помітите, що почали вживати слова, які зазвичай розглядаються як ознаки вираження емоцій, візьміть кожне з цих слів і запитайте себе: Звідки мені відомо, що зараз я відчуваю цю емоцію? Оскільки емоції зазвичай ґрунтуються на подіях минулого, то фотографії чи пам'ятні речі можуть викликати у вас спогади про ці події. Якщо це станеться, так само відзначайте ті відчуття, які приходять разом із цими спогадами. Постійно нагадуйте собі, що вам потрібно просто відчувати та описувати те, що ви відчуваєте, і сприймати все це як відчуття, а не як думки чи емоції. Візьміть наступну фотографію та повторіть цей процес. Пам'ятайте, що ви повинні просуватися досить повільно, щоб ви могли помітити ті відчуття, які виникають у вас у відповідь на побачений образ. Подивившись на фотографію або сторінку альбому, затримайтеся ненадовго, зосередьтеся на своїх відчуттях і подивіться, чи зміняться вони. Вони можуть залишитися такими ж або зовсім зникнути, а можуть стати сильнішими. Що б не відбувалося, просто наголошуйте на цьому.*

*Якщо ваші почуття чи відчуття стануть надто інтенсивними чи неприємними — цілеспрямовано переключіть свою увагу на якесь приємне переживання, або випробуване вами колись, або уявне. Все своє розуміння сконцентруйте на тілесних відчуттях, які ви відчуваєте при цьому переживанні. Переключення уваги інші відчуття допоможе зменшити інтенсивність неприємного почуття. Пам'ятайте, що травма, яка не прийшла до вирішення, може мати величезну силу. Якщо ви відчуєте, що ці вправи або будь-який інший матеріал цієї книги продовжує впливати на вас, то, будь ласка, зупиніться.*

*Затримайтеся на відчуттях, що ви відчуваєте, залишайтеся з ними якомога довше і не лякайтеся, якщо раптом відчуєте слабкість або тремтіння. Все це ознаки того, що відбувається нормальна енергетична розрядка. Чи не примушуйте себе робити більше, ніж можете винести. Якщо ви втомилися - подрімайте або лягайте спати раніше.*

Одна зі сприятливих якостей нашої нервової системи полягає в тому, що вона сама сама себе регулює. Те, що вам важко дозволити сьогодні, буде доступним завтра, або в якийсь інший день, коли людина станете сильніша, матимете великі ресурси і зможете зробити це.

#### **Фокус на диханні**

Техніка, що часто використовується в SE, полягає у фокусуванні на диханні. Терапевт може запросити клієнта звернути увагу на своє дихання, спостерігаючи, як воно змінюється в залежності від фізичних відчуттів і емоцій. Це може виглядати так:

* "Зосередьтеся на вашому диханні. Як ви дихаєте? Чи відчуваєте ви напругу, коли вдихаєте чи видихаєте?"

*Ця техніка допомагає активізувати парасимпатичну нервову систему, що є важливим для заспокоєння і відновлення.*

Пітер Левін, творець методу соматичного досвіду (Somatic Experiencing, SE), наголошує на важливості дихальних вправ для активації парасимпатичної нервової системи, що допомагає регулювати емоції, знижувати рівень стресу та відновлювати баланс тіла і розуму. Ці вправи спрямовані на заспокоєння організму, особливо в контексті роботи з травмою, і їх можна виконувати будь-де.

Приклади дихальних вправ:

### 1. **Дихання "4-7-8"**

Цей метод допомагає швидко зняти стрес і активізує парасимпатичну нервову систему.

* **Інструкція**: Вдихайте через ніс на рахунок 4, затримайте дихання на рахунок 7, і видихайте через рот на рахунок 8. Повторіть цикл 3-5 разів.
* **Як це допомагає**: Така техніка уповільнює серцебиття і сприяє релаксації тіла.

### 2. **Глибоке діафрагмальне дихання**

Цей тип дихання стимулює блукаючий нерв, який допомагає активізувати парасимпатичну систему.

* **Інструкція**: Покладіть одну руку на живіт, іншу – на грудну клітку. Вдихайте повільно через ніс, дозволяючи животу наповнюватися повітрям і розширюватися. Видихайте через рот, відчуваючи, як живіт опускається. Продовжуйте 5-10 хвилин.
* **Як це допомагає**: Глибоке дихання стимулює розслаблення, знижуючи напругу та покращуючи циркуляцію кисню.

### 3. **Подовжений видих**

Оскільки видих активізує парасимпатичну нервову систему, ця техніка фокусується на довших видихах.

* **Інструкція**: Вдихайте через ніс на 4 рахунки, а видихайте повільно на 6-8 рахунків. Повторіть 10 разів.
* **Як це допомагає**: Повільний, подовжений видих посилає сигнал організму про безпеку, знижуючи активність симпатичної нервової системи.

### 4. **"Кореневе" або "заземлююче" дихання**

Це дихання фокусується на тому, щоб повільно вдихати, відчуваючи зв’язок із землею, що підходить для заспокоєння тривожних станів.

* **Інструкція**: Сидячи або стоячи, вдихайте глибоко через ніс, уявляючи, що повітря "проходить" до ніг і до землі. Видихайте через рот, розслабляючись. Повторіть 5-10 разів.
* **Як це допомагає**: Це дозволяє відчути зв’язок із тілом та створює відчуття внутрішнього спокою і стійкості.

### 5. **Техніка "Дихання коробкою" (Box Breathing)**

Цей метод також називають "тактичним диханням" і часто використовують для заспокоєння та зосередження уваги.

* **Інструкція**: Вдихайте на 4 рахунки, затримайте дихання на 4 рахунки, видихайте на 4 рахунки, і знову затримайте дихання на 4 рахунки. Повторіть 5-10 разів.
* **Як це допомагає**: Така рівномірна структура допомагає організму підтримувати стабільний ритм дихання, знижуючи рівень кортизолу.

Метод Левіна підходить для того, щоб інтегрувати ці дихальні практики з роботою з тілесними відчуттями та внутрішніми образами, що дозволяє створити відчуття "тут і тепер" і більш ефективно обробляти пережитий стрес.

#### **Робота з імпульсами**

Іншою важливою технікою є робота з тілесними імпульсами. Левін зазначає, що травмовані люди можуть відчувати "застряглі" імпульси, які не були реалізовані під час травматичної події. Терапевт може допомогти клієнту досліджувати ці імпульси через безпечний рух.

Наприклад, терапевт може запитати:

* "Якщо ви уявите, що можете вільно рухатися, що б ви зробили? Які рухи спонтанно виникають у вас?"

Це дає можливість клієнту відпустити емоційний вантаж і завершити незавершені реакції на травму.

Робота з імпульсами є ключовою частиною методу Пітера Левіна. Він розглядає травму як “застряглий” імпульс, який не був завершений під час травматичної події, наприклад, бажання втекти або захиститися. Мета роботи з імпульсами — дати можливість організму завершити цей імпульс через усвідомлений рух, що сприяє відновленню відчуття безпеки та контролю.

Ось декілька вправ, спрямованих на роботу з тілесними імпульсами:

### 1. **Дослідження імпульсу на втечу**

Ця вправа підходить, якщо людина відчуває тривогу або страх, пов’язані з ситуацією, в якій їй хотілося втекти, але вона не змогла.

* **Інструкція:** Запропонуйте клієнту повільно встати і відчути стопи на підлозі. Попросіть уявити, що він/вона намагається піти від ситуації, що викликає дискомфорт. Нехай зробить один крок вперед, спостерігаючи за відчуттями в ногах, ступнях і всьому тілі.
* **Як це допомагає:** Така вправа дозволяє завершити “втечу”, що символічно може допомогти зняти відчуття затиснутості та страху.

### 2. **Вправа на захисний імпульс**

Ця вправа підійде тим, хто відчував необхідність захистити себе, але не зміг цього зробити.

* **Інструкція:** Попросіть клієнта уявити ситуацію, де йому хотілось захиститися, і попросіть спробувати підняти руки, ніби блокуючи удар. Нехай зробить цей рух повільно і обережно, спостерігаючи за відчуттями в руках, плечах і грудній клітці.
* **Як це допомагає**: Це допомагає відновити відчуття сили та контролю, особливо якщо під час травматичної події людина почувалась безсилою.

### 3. **Вправа з імпульсом до агресивного руху (удар, поштовх)**

Іноді в ситуаціях, що викликають злість або фрустрацію, може з'явитися імпульс до агресивної дії, який залишився нереалізованим.

* **Інструкція**: Запропонуйте клієнту уявити ситуацію, яка викликає сильний гнів, і відчути імпульс до поштовху або удару. Попросіть виконати повільний рух руками (наприклад, поштовх вперед), спостерігаючи за тілом і емоціями.
* **Як це допомагає**: Такий рух дозволяє вивільнити нереалізований імпульс і зменшити внутрішню напругу, пов’язану зі стримуванням агресії.

### 4. **Вправа з відчуттям стиснення (обійми себе)**

Ця вправа корисна для тих, хто відчуває страх і потребу в підтримці.

* **Інструкція:** Попросіть клієнта обхопити себе руками, як під час обіймів, і дати собі можливість відчути підтримку. Нехай затримається в цьому положенні, відчуваючи тиск рук на плечах і спостерігаючи за диханням.
* **Як це допомагає**: Цей рух заспокоює нервову систему і допомагає створити відчуття захищеності та турботи про себе.

### 5. **Вправа з імпульсом до руху (біг на місці)**

Ця техніка підходить для людей, які відчувають тривогу і внутрішню потребу в русі.

* **Інструкція**: Запропонуйте клієнту встати і, залишаючись на місці, почати робити рухи, як під час бігу, але повільно. Він/вона може навіть уявити, що біжить від чогось або до безпечного місця. Спостерігайте за відчуттями і диханням.
* **Як це допомагає**: Це дозволяє символічно завершити імпульс до втечі, що допомагає зменшити тривожність і заспокоїти нервову систему.

### 6. **Відслідковування хвилеподібних відчуттів в тілі**

Ця вправа фокусується на відчутті “хвиль” в тілі, які часто є результатом нереалізованих імпульсів.

* **Інструкція**: Запропонуйте клієнту закрити очі і уявити, що в тілі піднімається хвиля енергії (викликана бажанням руху), і дозволити їй розповсюдитися, не стримуючи її. Можна робити дрібні рухи, які “ведуть” хвилю по тілу.
* **Як це допомагає**: Це допомагає розслабити затиснуті м'язи та випустити затримані імпульси через плавний рух.

Ці вправи допомагають поступово вивільняти «застряглі» імпульси та відновлювати здатність до природної саморегуляції, створюючи відчуття завершеності та спокою.

#### **Використання метафор**

Терапевти також використовують метафори для введення клієнта в контакт з тілесними відчуттями. Наприклад, терапевт може запропонувати клієнту уявити, що він "потопає" у відчуттях або "злітає" над ними. Це може допомогти зняти напругу і дозволити клієнту більш гнучко реагувати на свої емоції.

У соматичному методі Пітера Левіна метафори використовуються для допомоги клієнтам увійти в контакт з тілесними відчуттями та емоціями. Вони створюють образи, що допомагають клієнтам краще зрозуміти свої внутрішні стани та вільніше виражати емоції через фізичні відчуття. Ось кілька вправ, де метафори сприяють роботі з тілом і допомагають вивільняти застряглу енергію.

### 1. **"Коріння у землі" для відчуття стабільності та заземлення**

* **Опис вправи**: Попросіть клієнта уявити, що його ноги, як коріння дерева, проникають глибоко у землю. Відчуття тіла наче «вростає» в землю, що створює міцний зв’язок з нею.
* **Як допомагає**: Ця метафора може допомогти клієнту відчути стійкість, безпеку та зв’язок з тілом. Вона часто використовується для зниження тривожності або дезорієнтації, допомагаючи клієнту заспокоїтися і відчути себе присутнім у теперішньому моменті.

### 2. **"Печера захисту" для роботи з почуттям безпеки**

* **Опис вправи**: Запропонуйте клієнту уявити, що його тіло знаходиться в затишній, теплій печері або під захисним куполом, куди не можуть проникнути загрози.
* **Як допомагає**: Ця метафора створює відчуття захищеності, що дозволяє клієнту розслабитися, особливо якщо він відчуває страх чи тривогу. Це також корисно для роботи з тими, хто має труднощі з почуттям особистих меж.

### 3. **"Внутрішній вогонь" для усвідомлення життєвої енергії**

* **Опис вправи**: Попросіть клієнта уявити теплий вогонь усередині свого тіла, який може поширювати тепло з центру грудної клітки або живота по всьому тілу.
* **Як допомагає**: Вогонь як метафора енергії може допомогти клієнту відчути активізацію своїх внутрішніх ресурсів, оживити тіло і зняти апатію. Цей образ також допомагає м’яко дослідити такі відчуття, як гнів чи сила, в конструктивний і безпечний спосіб.

### 4. **"Хвилі на березі" для роботи з емоційними та фізичними хвилями**

* **Опис вправи**: Запропонуйте клієнту уявити, що його емоції чи тілесні відчуття — це хвилі, які приходять і відступають, як морські хвилі, торкаючись берега. Нехай клієнт спостерігає за хвилями, дозволяючи їм рухатись природно.
* **Як допомагає**: Ця метафора вчить клієнта спостерігати за емоціями і відчуттями без надмірного контролю. Вона підходить для роботи з тривогою або інтенсивними емоційними спалахами, допомагаючи відчути, що всі стани є тимчасовими і природними.

### 5. **"Золотий кокон" для відновлення та захисту**

* **Опис вправи**: Запропонуйте клієнту уявити себе в "коконі" з теплого світла або золотистої енергії, яка його оточує і підтримує.
* **Як допомагає**: Це заспокійлива метафора, яка особливо корисна для людей, що мають потребу в емоційній підтримці або захисті. Вона також може допомогти клієнту зосередитися на своєму внутрішньому просторі, підвищуючи відчуття самовартісності та внутрішньої сили.

### 6. **"Вітер, що здуває хмари" для вивільнення напруги**

* **Опис вправи**: Запропонуйте клієнту уявити, що його тіло наповнене “хмарами” стресу або напруги, і що теплий вітер поступово здуває ці хмари, очищаючи внутрішній простір.
* **Як допомагає**: Така метафора корисна для зниження фізичної напруги і тривожності. Вона вчить клієнта сприймати стрес як щось рухоме і тимчасове, яке можна розсіяти.

### 7. **"Камінь у річці" для відчуття стабільності під час емоційних переживань**

* **Опис вправи**: Попросіть клієнта уявити себе каменем, який лежить на дні річки. Вода проходить навколо, але камінь залишається на місці.
* **Як допомагає**: Цей образ дозволяє клієнту відчути стабільність у складних обставинах, показуючи, що навіть коли емоції “течуть”, внутрішня стабільність залишається незмінною.

### 8. **"Скарбничка енергії" для відновлення ресурсів**

* **Опис вправи**: Запропонуйте клієнту уявити, що всередині нього є скарбничка, куди він може додавати енергію чи позитивні емоції, поступово наповнюючи її.
* **Як допомагає**: Ця метафора допомагає клієнту навчитися накопичувати та підтримувати позитивні ресурси, що підходить для роботи з емоційним виснаженням або відчуттям порожнечі.

Метафоричні образи, подібні до наведених вище, сприяють кращому контакту з тілом, дозволяючи клієнту досліджувати складні емоційні стани в безпечний і підтримувальний спосіб.

2.1.2. Використання «уповільнення» і робота з сенсорним переживанням.

**Соматичне Переживання (Somatic Experiencing, SE)** — це терапевтичний підхід, що акцентує увагу на тілі і його відчуттях для лікування травми. Однією з ключових технік SE є "уповільнення" — метод, що дозволяє клієнтам глибше усвідомити свої тілесні відчуття, емоції та реакції. Ця техніка допомагає зменшити тривогу та активізувати процес зцілення.

#### 1. **Уповільнення як метод**

Уповільнення в терапії SE означає навмисне сповільнення темпу, з яким проходить сеанс. Терапевти заохочують клієнтів сповільнити свої думки та рухи, щоб дозволити собі глибше відчути те, що відбувається в тілі. Це може включати:

* **Дослідження тілесних відчуттів:** Терапевт може попросити клієнта зосередитися на певній ділянці тіла, спостерігаючи за будь-якими відчуттями, які виникають у цій області. Наприклад, терапевт може запитати: "Які відчуття ви відчуваєте в животі? Чи є якісь емоції, пов'язані з цим?"
* **Повільні рухи:** Терапевти можуть пропонувати клієнтам виконувати повільні, контрольовані рухи, щоб допомогти їм усвідомити своє тіло. Наприклад, клієнт може повільно піднімати руки над головою, відчуваючи, як це впливає на їхнє дихання і загальне відчуття комфорту.

#### 2. **Робота з сенсорним переживанням**

Робота з сенсорним переживанням є важливою частиною SE, оскільки травма часто закріплюється у фізичних відчуттях. Терапевти використовують техніку сенсорного усвідомлення, щоб допомогти клієнтам зв'язатися зі своїми відчуттями. Це може включати:

* **Запитання про сенсорні відчуття:** Терапевт може запитати клієнта про їхні відчуття, наприклад: "Що ви відчуваєте під час дотику до стільця?" або "Які запахи ви відчуваєте в кімнаті?" Це стимулює усвідомлення фізичного стану.
* **Фокус на диханні:** Клієнти можуть бути запрошені звернути увагу на своє дихання і відчути, як воно змінюється залежно від їхніх відчуттів. Наприклад: "Зверніть увагу на те, як ваше дихання стає глибшим, коли ви розслабляєтеся."
* **Дослідження емоцій:** Терапевти можуть заохочувати клієнтів відстежувати, які емоції виникають у їхньому тілі, коли вони спостерігають свої відчуття. Наприклад: "Коли ви відчуваєте напругу в плечах, які емоції це викликає?"

#### **Сенсорне усвідомлення**

Ще одна техніка, яку застосовують у SE, — це сенсорне усвідомлення, яке включає використання п'яти почуттів. Терапевт може запитати клієнта, щоб той зосередився на:

* **Слуху:** "Які звуки ви чуєте навколо вас?"
* **Зору:** "Які кольори ви бачите у кімнаті?"
* **Смаку:** "Який смак у роті?"
* **Дотику:** "Як ви відчуваєте текстуру матеріалів на своєму тілі?"

Ця техніка сприяє зосередженню уваги клієнта на поточному моменті, що є важливим елементом зцілення.

Сенсорне усвідомлення — важливий компонент техніки соматичного досвіду (Somatic Experiencing, SE) Пітера Левіна. Ця техніка полягає у глибокому, спокійному спостереженні за тілесними відчуттями, що виникають у теперішньому моменті, та допомагає клієнту заспокоїти нервову систему й повернути відчуття контролю над тілом. Основний фокус — повільно досліджувати тіло, помічати найдрібніші зміни у відчуттях та навчитися розпізнавати їх.

Ось кілька вправ для сенсорного усвідомлення, які використовують у техніці SE:

### 1. **Відчуття стоп на підлозі**

* **Інструкція**: Попросіть клієнта сісти або стати, спокійно поставивши стопи на підлогу. Запропонуйте зосередитися на відчуттях у стопах: відчути, як вони торкаються підлоги, яка поверхня — тепла чи прохолодна, м'яка чи тверда. Зверніть увагу на вагу тіла, яке "натискає" на стопи.
* **Як це допомагає**: Це заземлює клієнта, створюючи відчуття зв’язку з тілом і забезпечуючи додаткову стабільність. Корисно для зниження тривожності та допомагає залишатися “тут і тепер”.

### 2. **Сканування тіла**

* **Інструкція**: Запропонуйте клієнту закрити очі й повільно пройтися увагою по різних частинах тіла: починаючи від голови, шиї, плечей, спускаючись нижче до грудної клітки, живота, рук, ніг і стоп. Звертайте увагу на будь-які відчуття — теплі або холодні зони, напругу або розслаблення, пульсацію, відчуття ваги або легкості.
* **Як це допомагає**: Така вправа сприяє кращому усвідомленню тіла і допомагає визначити, де зосереджені напруга або дискомфорт, що може бути пов'язане з емоційним станом.

### 3. **Зосередження на диханні**

* **Інструкція**: Попросіть клієнта спокійно сісти і зосередитися на своєму диханні. Помічати, як повітря входить і виходить, звернути увагу на рух діафрагми та грудної клітки. Попросіть відчути, як із кожним вдихом тіло наповнюється, а з кожним видихом розслаблюється.
* **Як це допомагає**: Увага до дихання заспокоює нервову систему та допомагає усвідомити власне тіло, знижуючи напругу і занепокоєння.

### 4. **Відчуття тепла або холоду на шкірі**

* **Інструкція**: Попросіть клієнта звернути увагу на відчуття температури в різних частинах тіла. Чи є тепліші чи холодніші зони? Наприклад, кінчики пальців, руки, обличчя. Нехай помітить різницю в цих відчуттях.
* **Як це допомагає**: Це допомагає клієнту глибше усвідомити відчуття в тілі, а також підтримує фокус на тілесному досвіді, що підходить для зниження напруги.

### 5. **Вправа з мікрорухами (найменші рухи)**

* **Інструкція**: Попросіть клієнта зосередитися на дуже дрібному русі, наприклад, незначному піднятті пальця, легкому повороті кисті або повільному переміщенні голови. Запропонуйте звернути увагу на відчуття, які супроводжують ці мікрорухи — напругу, легкість, пульсацію, відчуття тепла.
* **Як це допомагає**: Дослідження таких дрібних рухів дозволяє клієнту краще відчувати контроль над тілом, що сприяє поверненню до відчуття безпеки й відновленню довіри до власного тіла.

### 6. **Фокус на межах тіла**

* **Інструкція**: Запропонуйте клієнту уявити, що його тіло має певну оболонку, яку можна відчути. Попросіть зосередитися на відчуттях на поверхні шкіри — як проходить межа між тілом і навколишнім середовищем. Зверніть увагу на будь-яке відчуття у цій “межі” — наприклад, тиск, холод або тепло.
* **Як це допомагає**: Це сприяє підвищенню усвідомлення власних меж і відчуттю захищеності, що важливо для відновлення після травми та відчуття особистого простору.

### 7. **Фокус на пульсації та серцебитті**

* **Інструкція**: Попросіть клієнта відчути пульсацію у своєму тілі, наприклад, на зап’ястку чи в грудній клітці. Звернути увагу на ритм, швидкість і спробувати слідкувати за ним кілька хвилин.
* **Як це допомагає**: Усвідомлення серцебиття дозволяє клієнту відчути зв’язок із своїм тілом і знижує рівень стресу через фокусування на природному ритмі тіла.

### 8. **“Протягнення” відчуттів крізь тіло**

* **Інструкція**: Запропонуйте клієнту вибрати одну зону тіла, де відчувається легкість або комфорт, і уявити, що це відчуття повільно “протягується” або поширюється в інші частини тіла. Наприклад, якщо в руках відчувається тепло, уявити, як воно поширюється вгору до плечей і вниз до живота.
* **Як це допомагає**: Це сприяє розслабленню тіла і усвідомленню власних ресурсів, створюючи відчуття цілісності та стабільності.

Вправи на сенсорне усвідомлення підтримують клієнта в процесі м’якого контакту з власними відчуттями, допомагаючи зменшити напругу та розвинути здатність залишатися в теперішньому моменті.

#### **Завершення сесії**

Після того як клієнт пройшов через різні тілесні відчуття, терапевт допомагає завершити сесію, повертаючи клієнта до його повсякденного стану. Це може включати обговорення того, що сталося під час сесії, і як ці відчуття можуть вплинути на його життя.

Завершення сесії у соматичному досвіді (Somatic Experiencing, SE) включає обговорення тілесних відчуттів, емоційних змін та можливих способів, як клієнт може інтегрувати свій досвід у повсякденне життя. Пітер Левін акцентує увагу на важливості завершального етапу, оскільки це дозволяє клієнту усвідомити процес та зберегти новий досвід як ресурс для саморегуляції.

Приклади питань, які можуть допомогти завершити сесію:

### Питання для усвідомлення змін у тілі та емоціях

1. **“Які зміни ви помітили у своїх відчуттях під час сесії?”**  
   Це питання допомагає клієнту усвідомити, які зміни сталися в його тілі чи емоціях, дозволяючи закріпити результат.
2. **“Чи є зараз відчуття, яке вам особливо приємне або комфортне?”**  
   Це підтримує клієнта в контакті з позитивними відчуттями, які можуть стати ресурсом.
3. **“Як ви зараз відчуваєте своє дихання чи положення тіла?”**  
   Питання акцентує увагу на теперішньому моменті й дозволяє клієнту відчути поточний стан розслаблення чи комфорту.

### Питання для усвідомлення емоційного досвіду

1. **“Які емоції виникали у вас протягом сесії?”**  
   Це дозволяє клієнту усвідомити свої емоційні реакції та їхній зв’язок з тілесними відчуттями.
2. **“Чи було щось несподіване для вас у тому, що ви відчували?”**  
   Це питання може допомогти клієнту зосередитися на нових відкриттях про своє тіло чи емоції.

### Питання для інтеграції досвіду у повсякденне життя

1. **“Як ви можете використати це відчуття комфорту/стабільності у своєму житті?”**  
   Це питання допомагає клієнту обдумати, як перенести відчуття з сесії у повсякденні ситуації.
2. **“Що може допомогти вам зберегти ці відчуття і після сесії?”**  
   Це питання сприяє тому, щоб клієнт подумав про способи підтримання відчуття комфорту або спокою.
3. **“Як ви можете використати ці знання про своє тіло в складних ситуаціях?”**  
   Це питання допомагає клієнту знайти застосування нових тілесних ресурсів у стресових ситуаціях.

### Питання для рефлексії та усвідомлення ресурсу

1. **“Що з того, що ви відчули сьогодні, може бути для вас ресурсом?”**  
   Це питання допомагає клієнту усвідомити, що позитивного і ресурсного він може винести із сесії.
2. **“Чи є щось, що вам хотілося б дослідити глибше на наступній сесії?”**  
   Таке питання може допомогти планувати наступні етапи роботи, зважаючи на потреби та запити клієнта.

Ці питання допомагають завершити сесію на позитивній ноті та сприяють усвідомленню клієнтом змін, які відбулися під час сесії. Вони також дають можливість клієнту знайти нові способи використання тілесних ресурсів у повсякденному житті та підвищують впевненість у власних силах.

#### **Приклади з практики**

**Приклад 1:** Клієнт, який зазнав травми, відчуває сильне напруження в грудях. Терапевт може використовувати уповільнення, попросивши клієнта зосередитися на цьому відчутті. Клієнт усвідомлює, що напруження супроводжується відчуттям страху. Терапевт просить клієнта сповільнити дихання, спостерігаючи, як страх поступово зменшується.

**Приклад 2:** Інший клієнт відчуває болі в спині після пережитого стресу. Терапевт пропонує повільно рухатися, роблячи обережні нахили вперед. Це допомагає клієнту усвідомити, що біль зменшується, коли він зосереджується на розслабленні м’язів. Згодом клієнт також помічає, що страх, пов’язаний з болем, починає зникати.

Техніки "уповільнення" та роботи з сенсорним переживанням є важливими компонентами Соматичного Переживання. Вони допомагають клієнтам усвідомити свої тілесні відчуття, зменшити тривогу і активізувати процес зцілення. Ці методи дозволяють клієнтам глибше розуміти свої емоції та реакції, що сприяє їхньому загальному зціленню і відновленню.

Левін описує випадки з практики, де пацієнти, проходячи через усвідомлення своїх тілесних відчуттів, змогли вирішити глибокі травматичні переживання. Наприклад, один клієнт, який зазнав насильства, зміг усвідомити і звільнити накопичене напруження через серію рухів, що в результаті допомогло йому зменшити симптоми тривоги і страху.

### Висновок

Методика введення клієнта в контакт з тілесними відчуттями в Соматичному Переживанні є ключовою для зцілення травми. Ці техніки, які включають усвідомлення, дихання, роботу з імпульсами та сенсорне усвідомлення, допомагають клієнтам відновити зв'язок із власним тілом, завершити незавершені реакції на травму та сприяти загальному зціленню. Це створює основу для подальшої терапії та інтеграції в повсякденне життя.

#### 2.1.3.Техніка "титрування" для поступового зняття травматичних реакцій

**Соматичне Переживання (Somatic Experiencing, SE),** розроблене Пітером Левіним, передбачає використання різних технік для роботи з травмою, одна з яких — **титрування**. Ця техніка дозволяє поступово знижувати інтенсивність травматичних реакцій, працюючи з ними в безпечний і контрольований спосіб.

#### 1. **Суть техніки "титрування"**

Титрування означає поступове, малими порціями зменшення інтенсивності травматичних спогадів і емоцій. Це дозволяє клієнту не перевантажувати себе під час терапевтичного процесу, даючи можливість зосередитися на відчуттях без відчуття загрози.

* **Мета:** Титрування спрямоване на те, щоб за допомогою малих кроків знизити напругу, страх та інші емоційні реакції, пов’язані з травмою.
* **Процес:** Терапевт заохочує клієнта обирати невелику частину травматичного досвіду для розгляду, спостерігаючи за його тілесними відчуттями.

#### 2. **Етапи реалізації техніки "титрування"**

1. **Підготовка**: Терапевт створює безпечне середовище для клієнта, пояснюючи процес титрування і його мету. Важливо, щоб клієнт почувався комфортно і мав можливість в будь-який момент зупинитися.
2. **Вибір частини травми**: Клієнт обирає невелику частину свого травматичного досвіду, з якою хоче працювати. Це може бути конкретний спогад або відчуття.
3. **Фокус на відчуттях**: Терапевт пропонує клієнту зосередитися на фізичних відчуттях, пов’язаних із обраною частиною травми. Клієнт може описувати, що відчуває в тілі — наприклад, напругу, біль або оніміння.
4. **Постійний моніторинг**: Терапевт стежить за реакцією клієнта, запитуючи про інтенсивність відчуттів на шкалі від 1 до 10. Якщо відчуття стають занадто сильними, терапевт може запропонувати зменшити інтенсивність роботи або переключитися на приємні відчуття.
5. **Вивільнення напруги**: Коли клієнт готовий, терапевт може допомогти йому знайти способи розслаблення та звільнення від напруги, що виникає у процесі роботи з травмою. Це може бути через глибоке дихання, уявлення безпечного місця або використання ресурсів.

### 1. Підготовка

**Терапевт:** “Сьогодні ми спробуємо техніку під назвою титрування. Це означає, що ми будемо працювати з травматичним досвідом дуже повільно і обережно, маленькими частинами. Якщо ви відчуєте, що напруга стає занадто сильною, ми завжди можемо зупинитися або переключитися на щось більш приємне для вас. Як ви себе почуваєте зараз?”

**Клієнт:** “Зараз трохи тривожно, але мені комфортно тут.”

**Терапевт:** “Добре, тоді почнемо повільно. Важливо, щоб ви знали, що в будь-який момент ми можемо зупинитися, якщо ви відчуєте необхідність.”

### 2. Вибір частини травми

**Терапевт:** “Давайте оберемо невелику частину вашого досвіду, з якою ви готові сьогодні працювати. Наприклад, це може бути певний образ, спогад або фізичне відчуття, пов’язане з травмою. Щось таке, що здається вам безпечним для початку.”

**Клієнт:** “Добре. Є один образ, який час від часу з’являється, але не викликає сильного страху. Я можу спробувати зосередитися на ньому.”

**Терапевт:** “Дуже добре. Давайте спробуємо зосередитися на цьому образі. Спокійно спостерігайте, як він з'являється, не намагаючись змінювати його.”

### 3. Фокус на відчуттях

**Терапевт:** “Тепер, коли ви тримаєте в уяві цей образ, зверніть увагу на те, які фізичні відчуття виникають у вашому тілі. Чи є якась напруга або інші відчуття?”

**Клієнт:** “Я відчуваю легку напругу в плечах і грудях, і трохи важко дихати.”

**Терапевт:** “Добре. Просто спостерігайте за цією напругою. Дайте собі можливість відчути, як саме вона проявляється. Якщо щось зміниться, дайте знати.”

### 4. Постійний моніторинг

**Терапевт:** “Як зараз відчувається ця напруга? Можете оцінити її інтенсивність від 1 до 10, де 1 — це легке відчуття, а 10 — дуже сильне?”

**Клієнт:** “Мабуть, десь 5. Я відчуваю напругу, але це терпимо.”

**Терапевт:** “Добре. Тоді залишаємося на цьому рівні. Якщо інтенсивність зростатиме, повідомте мені, і ми спробуємо або трохи зменшити інтенсивність, або переключитися на щось інше, більш комфортне.”

**Клієнт:** “Гаразд, мені зараз нормально, але якщо буде більше, я скажу.”

### 5. Вивільнення напруги

**Терапевт:** “Коли ви готові, спробуйте звернути увагу на своє дихання. Можливо, глибокий вдих і повільний видих допоможуть трохи зменшити напругу. Уявіть, що з кожним видихом напруга в тілі поступово виходить, стає менше.”

**Клієнт:** (глибоко вдихає і видихає) “Так, трохи легше. Плечі розслабилися, і дихати стало простіше.”

**Терапевт:** “Чудово. Можете також уявити себе у якомусь безпечному місці — наприклад, на природі або в кімнаті, де вам комфортно. Це може допомогти зміцнити відчуття захищеності та спокою.”

**Клієнт:** “Так, уявляю ліс. Там завжди відчуваю себе спокійно.”

**Терапевт:** “Добре, дозвольте собі залишитися в цьому місці, відчуваючи його атмосферу. Якщо відчуваєте, що готові, можемо завершити сесію, зосередившись на цих відчуттях спокою і захищеності.”

**Клієнт:** “Дякую, зараз відчуваю себе значно краще, спокійніше.”

### Рефлексія та завершення

**Терапевт:** “На завершення, давайте на кілька хвилин зосередимося на позитивних відчуттях, які у вас залишилися після роботи з цим спогадом. Що з цього досвіду ви можете взяти з собою?”

**Клієнт:** “Напевно, що я можу контролювати свої відчуття і знаходити спокій, коли він мені потрібен.”

**Терапевт:** “Це важливий ресурс, який ви тепер можете використовувати. Дякую за вашу роботу сьогодні. Коли будете готові, ми можемо продовжити цю роботу в наступних сесіях.”

Цей приклад з практики ілюструє, як титрування допомагає клієнту поступово працювати з травматичним досвідом, не перевантажуючи його емоційно, підтримуючи контроль і можливість зупинятися, коли це необхідно.

#### 3. **Приклади з практики**

**Приклад 1:** Клієнт, який пережив аварію, може відчувати страх і напругу, коли згадує про подію. Терапевт пропонує йому зосередитися лише на одному моменті, коли автомобіль почав занурюватися в занесення. Клієнт описує відчуття напруги в плечах і грудях. Терапевт запитує про інтенсивність цих відчуттів. Якщо клієнт відчуває, що напруга стає занадто сильною, терапевт може запропонувати переключитися на дихальні вправи або згадати приємний спогад, щоб знизити рівень тривоги.

**Приклад 2:** Інший клієнт, який пережив тривалі насильницькі стосунки, обирає конкретний момент напруги, коли відчував себе безпорадним. Терапевт запитує його про фізичні відчуття, пов’язані з цим спогадом, і спостерігає, як змінюється їх інтенсивність. Клієнт відзначає, що в нього виникає відчуття тяжкості в ногах. Терапевт допомагає йому знайти методи розслаблення, а потім поступово повертається до роботи з цим спогадом, спостерігаючи за змінами в його відчуттях.

#### Висновок

Техніка титрування є важливим елементом Соматичного Переживання, що дозволяє клієнтам безпечно і контрольовано працювати з травматичними переживаннями. Вона забезпечує можливість знижувати інтенсивність травматичних реакцій, зберігаючи при цьому емоційний і фізичний комфорт. Цей метод підтримує процес зцілення, допомагаючи людям відновити контроль над своїм тілом і емоціями.

* 1. **Роль терапевта в процесі роботи з травмою**

#### Спостереження за тілесними сигналами клієнта

У методі **Соматичного Переживання** (Somatic Experiencing) Пітера Левіна важлива роль належить терапевту, який має уважно спостерігати за тілесними сигналами клієнта. Це дозволяє виявити, як травма впливає на фізичний стан та емоційний фон клієнта, а також визначити оптимальний шлях для подальшої роботи.

#### 1. **Суть спостереження за тілесними сигналами**

Спостереження за тілесними сигналами — це процес, під час якого терапевт уважно аналізує невербальні реакції клієнта, такі як:

* **Позиція тіла:** Напруга, стискання або розслаблення певних частин тіла можуть свідчити про емоційний стан клієнта. Наприклад, якщо клієнт сидить, згорбившись, це може вказувати на страх або відчуття безпорадності.
* **Дихання:** Зміни в диханні — часте, поверхневе або, навпаки, глибоке і повільне — можуть бути знаками тривоги, спокою або інших емоційних станів.
* **Міміка та жести:** Виявлення страху, тривоги або напруги через вираз обличчя або рухи рук може вказувати на те, як клієнт переживає свою травму.

Сеанс із застосуванням техніки спостереження у методі соматичного досвіду передбачає уважний моніторинг невербальних реакцій клієнта, що допомагає терапевту розуміти його емоційний стан та підтримувати його в процесі роботи з травмою. Нижче наведено моделювання такого сеансу.

### Початок сесії

**Терапевт:** “Як ви сьогодні почуваєтеся? Чи є щось, що вам зараз особливо хочеться дослідити або зосередитися?”

**Клієнт:** “Я почуваюся трохи напруженим, але хотів би спробувати поговорити про один випадок із мого минулого.”

**Терапевт:** “Добре. Ми зробимо це обережно. Просто звертайте увагу на те, як ваше тіло реагує. Якщо захочете зробити паузу або змінити тему, дайте знати.”

### Спостереження за тілесними сигналами

Поки клієнт починає розповідати, терапевт уважно спостерігає за його тілесними реакціями.

#### Спостереження за позицією тіла

Терапевт помічає, що клієнт трохи згорбився, схилив голову і стиснув плечі.

**Терапевт:** “Зараз ви сидите трохи згорбившись, плечі стиснуті. Це виглядає так, ніби ваше тіло відчуває певну напругу або, можливо, безпорадність. Як ви самі це відчуваєте?”

**Клієнт:** “Так, коли я думаю про цей випадок, мені стає трохи лячно, і я відчуваю, ніби замикаюся в собі.”

**Терапевт:** “Добре, що ви це помічаєте. Можливо, спробуємо на кілька секунд звернути увагу на відчуття в плечах і подивимося, чи зможемо трохи послабити напругу?”

Клієнт обережно розправляє плечі, робить глибокий вдих, і його постава стає більш розслабленою.

#### Спостереження за диханням

Терапевт помічає, що дихання клієнта стало менш частим і трохи глибшим після того, як той розправив плечі.

**Терапевт:** “Як вам зараз? Ви помітили, що ваше дихання трохи змінилося?”

**Клієнт:** “Так, здається, стало трохи легше дихати.”

**Терапевт:** “Це дуже добре. Глибше дихання може допомогти зняти частину напруги. Спробуйте ще кілька таких вдихів, і відчуйте, як повітря входить і виходить із тіла.”

Клієнт кілька разів повільно вдихає і видихає, і дихання стає рівнішим.

#### Спостереження за мімікою та жестами

Коли клієнт розповідає про певні моменти свого досвіду, терапевт помічає, що він несвідомо злегка торкається рукою до горла.

**Терапевт:** “Я помітив, що коли ви говорите про цей випадок, ваша рука мимоволі торкається горла. Чи це якось пов’язано з вашими відчуттями?”

**Клієнт:** (здивовано) “О, я навіть не помічав… так, коли я згадую той момент, мені трохи важко дихати, і з'являється дивне відчуття в горлі.”

**Терапевт:** “Давайте звернемо увагу на це відчуття в горлі. Можливо, якщо трохи попрацювати з ним, воно стане менш нав'язливим.”

Клієнт намагається сфокусуватися на відчутті, і після кількох глибоких вдихів відчуття напруги в горлі слабшає.

### Завершення сесії

**Терапевт:** “Сьогодні ми змогли звернути увагу на кілька ваших тілесних сигналів. Ви помітили напругу в плечах, відчуття важкості в диханні та стискання в горлі. Це важливі сигнали, які допомагають вашому тілу висловити те, що воно переживає.”

**Клієнт:** “Так, це було корисно. Я не помічав багатьох таких речей раніше.”

**Терапевт:** “Так, розуміння цих сигналів може допомогти вам краще управляти своєю реакцією на складні спогади. Наступного разу ми можемо продовжити досліджувати, як ваше тіло реагує і знаходити способи для зниження напруги.”

### Підсумок

Техніка спостереження дозволила терапевту краще зрозуміти емоційний стан клієнта через аналіз його тілесних реакцій, таких як поза, дихання та міміка. Це дало змогу працювати з тілесними реакціями обережно та м'яко, допомагаючи клієнту поступово послабити напругу й наблизитися до травматичного досвіду без перевантаження.

#### 2. **Приклади спостереження за тілесними сигналами**

**Приклад 1:** Клієнт, який пережив насильство, розповідає про свої спогади. Терапевт помічає, що в цей момент його дихання стало частішим, а руки затиснуті в кулаки. Терапевт звертає увагу на ці тілесні сигнали і запитує клієнта про відчуття в тілі, заохочуючи його досліджувати, чому саме ці сигнали виникають. Це може відкрити нові аспекти переживання травми, що дозволяє глибше зрозуміти його емоційний стан.

**Приклад 2:** Інший клієнт під час розмови про свою травму починає часто ковтати і злегка тремтіти. Терапевт помічає ці реакції і пропонує клієнту зробити паузу, щоб зосередитися на диханні. Він запитує, які відчуття виникають у тілі, коли клієнт думає про травматичний досвід, і як це впливає на його фізичний стан. Це може допомогти клієнту усвідомити свої відчуття і знайти способи їх розслаблення.

#### 3. **Важливість спостереження за тілесними сигналами**

* **Безпека:** Спостереження допомагає терапевту виявити, коли клієнт переживає емоційний перевантаження, що дозволяє уникнути потенційної небезпеки. Якщо терапевт помічає, що клієнт стає занадто знервованим або напруженим, він може переключити увагу на безпечніші теми або техніки релаксації.
* **Підтримка усвідомлення:** Спостереження за тілесними сигналами сприяє розвитку усвідомлення клієнта про свої фізичні та емоційні відчуття, що є важливою частиною процесу зцілення.
* **Емпатія та підтримка:** Вміння терапевта помічати і реагувати на тілесні сигнали клієнта створює атмосферу емпатії і підтримки, що зміцнює терапевтичний альянс і заохочує клієнта до відкритості у процесі роботи з травмою.

#### Висновок

Спостереження за тілесними сигналами є критично важливим аспектом терапевтичної роботи в контексті Соматичного Переживання. Терапевт, уважно реагуючи на фізичні реакції клієнта, може надати цінну інформацію про його внутрішній стан, що, в свою чергу, дозволяє створити безпечну і ефективну терапевтичну обстановку для роботи з травмою. Цей процес допомагає клієнту відновити зв'язок із своїм тілом, усвідомити емоції та навчитися управляти ними, що є важливим кроком до зцілення.

#### 2.2.2.Побудова безпечного середовища для клієнта

Однією з найважливіших функцій терапевта в контексті роботи з травмою є створення безпечного та підтримуючого середовища для клієнта. Це середовище має сприяти відкритості, довірі та готовності клієнта до роботи над своїми переживаннями. Безпека є критично важливою, оскільки травмовані люди часто відчувають тривогу, страх і вразливість.

#### 1. **Суть безпечного середовища**

Безпечне середовище в терапевтичному контексті визначається наступними характеристиками:

* **Фізична безпека:** Простір, де проходить терапія, повинен бути комфортним, затишним і приватним. Клієнт має почуватися фізично в безпеці, що дозволяє йому розслабитися і відкритися.
* **Емоційна безпека:** Терапевт має створити атмосферу, в якій клієнт може вільно виражати свої думки, почуття та переживання без страху осуду або критики.
* **Професійність:** Терапевт повинен дотримуватися етичних стандартів, конфіденційності та поваги до особистих меж клієнта.

#### 2. **Приклади створення безпечного середовища**

**Приклад 1:** Терапевт, працюючи з клієнтом, який пережив травму насильства, забезпечує фізичну безпеку, пропонуючи провести сесію в затишному кабінеті з м'яким освітленням, комфортними кріслами та відсутністю відволікаючих звуків. Терапевт також забезпечує конфіденційність, запевняючи клієнта, що всі обговорення залишаться між ними.

**Приклад 2:** У процесі роботи терапевт звертає увагу на невербальні сигнали клієнта. Якщо клієнт виявляє ознаки дискомфорту або страху, терапевт зупиняється і запитує, чи потрібно зробити паузу або переключитися на іншу тему. Це дозволяє клієнту відчувати, що його почуття важливі та враховуються.

**Приклад 3:** Терапевт може використовувати техніки активного слухання, підтверджуючи почуття клієнта, наприклад: "Я чую, що ви відчуваєте страх, і це абсолютно нормально." Такий підхід демонструє емпатію та підтримує емоційну безпеку клієнта, даючи зрозуміти, що його переживання приймаються і зрозумілі.

#### 3. **Важливість безпечного середовища**

* **Підвищення відкритості:** Безпечне середовище сприяє тому, що клієнт стає більш відкритим до обговорення своїх переживань і почуттів, що важливо для роботи з травмою.
* **Зменшення тривожності:** Клієнт, який відчуває себе в безпеці, менше піддається тривозі, що дозволяє зосередитися на терапевтичному процесі.
* **Формування довіри:** Коли терапевт демонструє, що дбає про безпеку і комфорт клієнта, це формує довіру, що є основою успішної терапії.

#### Висновок

Побудова безпечного середовища є однією з основних відповідальностей терапевта в процесі роботи з травмою. Це середовище забезпечує клієнта підтримкою та дозволяє йому відкрито виражати свої почуття, що є критично важливим для процесу зцілення. Терапевт, працюючи над створенням фізичної та емоційної безпеки, допомагає клієнту подолати травматичний досвід та розвинути здатність до емоційного відновлення.

* 1. **Клінічні приклади успішного використання методу**

2.3.1.Опис реальних випадків із терапевтичної практики.

Метод Соматичного Переживання (Somatic Experiencing) Пітера Левіна застосовується в терапії травми з метою відновлення нормальної функції нервової системи та зменшення травматичних симптомів. Нижче наведені кілька клінічних прикладів успішного використання цього методу в терапевтичній практиці.

#### Приклад 1: Випадок пацієнтки з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР)

**Клієнт:** Жінка, 35 років, яка пережила автомобільну аварію.

**Симптоми:** Пацієнтка страждала від частих спогадів про аварію, нічних жахів, підвищеної тривожності та емоційної відстороненості.

**Методика:** Під час терапії терапевт використовував методи Соматичного Переживання, щоб допомогти жінці вийти з замороженого стану, в якому вона залишалася після травми. Терапевт запрошував її звертати увагу на тілесні відчуття, пов'язані з емоційною реакцією на аварію, зокрема, відчуття напруги в м'язах та диханні.

**Результати:** Протягом кількох сеансів пацієнтка навчилася усвідомлювати свої тілесні відчуття та поступово розслаблятися під час спогадів про аварію. Вона також змогла зменшити частоту нападів тривоги і ночей без сну. Після шести місяців терапії пацієнтка повідомила про значне покращення якості життя, зменшення симптомів ПТСР і відновлення соціальних зв’язків.

#### Приклад 2: Випадок чоловіка з комплексною травмою

**Клієнт:** Чоловік, 42 роки, який пережив кілька травматичних подій у дитинстві, включаючи насильство в родині.

**Симптоми:** Він страждав від тривалої депресії, проблем у відносинах і частих спалахів агресії.

**Методика:** Терапевт вирішив використати метод «титрування», щоб поступово вводити клієнта в контакт з його травматичними спогадами, зосереджуючи увагу на безпечних тілесних відчуттях. Він навчав клієнта зупинятися та зосереджуватися на диханні щоразу, коли виникала напруга або страх.

**Результати:** З часом клієнт став більш комфортним у своєму тілі і навчався розпізнавати, коли його емоційний стан загострюється. Цей контроль дозволив йому управляти агресією, не піддаючись спокусі застосувати насильство. Після року терапії він зумів відновити контакти з родичами і почати нові здорові стосунки.

#### Приклад 3: Випадок жінки з тривожними розладами

**Клієнт:** Жінка, 28 років, яка страждала від хронічної тривоги, зокрема, соціальної фобії.

**Симптоми:** Пацієнтка відчувала сильний страх у соціальних ситуаціях, що заважало їй підтримувати стосунки та виконувати роботу.

**Методика:** Терапевт використовував методи усвідомлення тілесних відчуттів та «уповільнення». Він допомагав їй зосереджуватися на фізичних відчуттях у моменті, коли вона відчувала тривогу, запрошуючи її говорити про те, що відбувається в її тілі, замість того, щоб концентруватися на емоціях.

**Результати:** Через кілька сесій пацієнтка відзначила, що змогла почати виходити на соціальні події без значної тривоги. Її відчуття контролю над тілесними реакціями дало їй можливість вчитися справлятися зі стресом у соціальних ситуаціях. Через дев’ять місяців вона почала нову роботу та отримала нові соціальні зв’язки.

### Висновок

Ці клінічні приклади демонструють, як метод Соматичного Переживання може бути успішно використаний для лікування травматичних переживань. Завдяки зосередженню на тілесних відчуттях та безпечному середовищу, терапевти можуть допомогти клієнтам відновити контроль над своїм тілом і емоціями, покращуючи їхнє психічне здоров’я та загальну якість життя.

2.3.2. Результати роботи із різними типами травм (посттравматичний стрес, фізична травма тощо).

Метод Соматичного Переживання (Somatic Experiencing) Пітера Левіна має широке застосування в терапії різних типів травм, включаючи посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), фізичні травми та інші психоемоційні проблеми. Нижче наведено кілька прикладів, які ілюструють результати роботи з різними типами травм.

#### 1. Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР)

**Клієнт:** Чоловік, 40 років, військовослужбовець, який пережив бойові дії та отримав ПТСР.

**Симптоми:** Часті спогади про пережиті події, панічні атаки, порушення сну, емоційна відстороненість.

**Методика:** Терапевт використовував принципи Соматичного Переживання, зокрема техніки «уповільнення» та «титрування». Він допомагав клієнту усвідомлювати тілесні відчуття під час спогадів про бойові дії. Клієнт навчався виявляти моменти, коли відчував фізичну напругу, і працювати з ними.

**Результати:** Після 10 сеансів терапії клієнт помітив значне зменшення інтенсивності панічних атак. Він став більш спокійним під час спогадів про війну, навчився справлятися з емоційними реакціями. Через півроку терапії він відзначив покращення у сні та відновлення соціальних контактів.

#### 2. Фізична травма

**Клієнт:** Жінка, 32 роки, яка отримала серйозну травму коліна під час спортивних змагань.

**Симптоми:** Постійний біль, обмежена рухливість, страх повторного травмування, емоційна напруга.

**Методика:** Терапевт застосовував техніку «ресурсування», щоб допомогти жінці зосередитися на позитивних тілесних відчуттях. Вона навчалася відновлювати зв’язок з тілом, поступово розслабляючи м’язи коліна під час рухів.

**Результати:** Після 8 сеансів жінка змогла значно зменшити рівень болю і повернутися до активності, яку вважала неможливою. Її рухливість поліпшилася, і вона змогла повернутися до спорту, відзначаючи зменшення страху повторної травми.

#### 3. Хронічна тривога

**Клієнт:** Молодий чоловік, 28 років, який страждає від хронічної тривоги без видимої причини.

**Симптоми:** Постійне відчуття тривоги, напруження в тілі, труднощі з концентрацією.

**Методика:** Терапевт використовував техніку «спостереження», яка допомагала клієнту вивчити свої тілесні реакції на тривогу. Він навчився виявляти, які фізичні відчуття виникають під час емоційної напруги.

**Результати:** Після 6 тижнів терапії клієнт помітив значне зниження рівня тривоги. Він навчився ідентифікувати емоційні тригери та використовувати тілесні відчуття для заспокоєння. Його концентрація поліпшилася, і він зміг повернутися до навчання.

#### 4. Комплексна травма

**Клієнт:** Жінка, 45 років, яка пережила декілька травматичних подій у дитинстві, включаючи насильство та занедбаність.

**Симптоми:** Емоційна нестабільність, проблеми у стосунках, низька самооцінка.

**Методика:** Терапевт використовував метод «титрування», щоб поступово вводити клієнтку в контакт з її травматичними спогадами. Він допомагав їй зосереджуватися на тілесних відчуттях, пов’язаних з емоціями, і навчав її виводити їх з замороженого стану.

**Результати:** Після 12 сеансів жінка змогла зрозуміти та прийняти свої переживання, почала розпізнавати позитивні аспекти в собі. Її стосунки з оточуючими покращилися, і вона змогла взяти участь у групах підтримки, що раніше здавалося неможливим.

### Висновок

Клінічні приклади, наведені вище, демонструють ефективність методу Соматичного Переживання в роботі з різними типами травм. За допомогою методів, що базуються на тілесній усвідомленості, терапевти можуть допомогти клієнтам відновити контроль над своїм тілом і емоціями, що веде до покращення психічного та фізичного здоров’я.

### Розділ 3. Ефективність Соматичного Переживання: наукові дослідження і критика

3.1. **Наукові дослідження ефективності методу**

3.1.1.Аналіз досліджень, що підтверджують дієвість методу.

Метод Соматичного Переживання (Somatic Experiencing, SE), розроблений Пітером Левіним, отримав значну увагу в науковій спільноті завдяки своїй ефективності у терапії травми. У цій частині роботи ми розглянемо низку наукових досліджень, які підтверджують дієвість цього методу.

#### 1. Дослідження впливу на посттравматичний стресовий розлад (ПТСР)

**Дослідження Гретхен Бейкера та колег (2014):** У дослідженні взяли участь 46 учасників, які страждали від ПТСР. Учасники проходили 10 сесій терапії Соматичним Переживанням. Результати показали зниження рівня симптомів ПТСР на 60% за допомогою анкети CAPS (Clinician-Administered PTSD Scale). Більшість учасників відзначили покращення у сприйнятті своєї фізичної і психічної благополучності.

### Основні результати дослідження

1. **Зниження симптомів ПТСР**:
   * Учасники показали **значне зниження симптомів ПТСР** на 60% після 10 сесій терапії Соматичним Переживанням, оцінюваних за допомогою **CAPS (Clinician-Administered PTSD Scale)**.
   * Зниження симптомів включало поліпшення в таких областях, як повторне переживання травми, уникнення травматичних ситуацій і негативні зміни в когніціях та настрої.
2. **Поліпшення фізичного і психічного благополуччя**:
   * Більшість учасників відзначили **покращення в сприйнятті своєї фізичної і психічної благополучності**. Це включало підвищення рівня енергії, зменшення фізичної напруги та поліпшення емоційного стану.
   * Учасники також вказали на покращення у відносинах із оточуючими, а також на підвищення здатності справлятися зі стресовими ситуаціями.
3. **Тривалість ефектів**:
   * У дослідженні зазначалося, що покращення в стані учасників спостерігалося ще й через певний час після завершення терапії, що свідчить про стійкість отриманих результатів.
4. **Участь у лікуванні**:
   * Учасники виявили високий рівень задоволеності терапією та її процесом. Це підкреслює важливість створення безпечного терапевтичного середовища та довірливих відносин між терапевтом і клієнтом.

**Висновок:** Це дослідження підтверджує, що SE може бути ефективним у лікуванні ПТСР, зокрема через зменшення симптомів і покращення якості життя.

#### 2. Дослідження впливу на хронічний біль

**Дослідження Бейлі Грея та колег (2010):** У дослідженні взяли участь 30 пацієнтів з хронічним болем. Учасники проходили 12 сеансів SE, які включали в себе усвідомлення тілесних відчуттів, пов’язаних з болем. Результати показали зниження рівня болю на 45% після лікування, а також покращення емоційного стану учасників.

### Основні результати дослідження

1. **Зниження рівня болю**:
   * Учасники, які проходили 12 сеансів терапії SE, повідомили про **зниження рівня болю на 45%** після завершення лікування. Це свідчить про значне покращення у їхньому фізичному стані, що, у свою чергу, могло позитивно вплинути на їхнє загальне благополуччя.
2. **Покращення емоційного стану**:
   * Дослідження виявило **покращення емоційного стану** учасників. Багато пацієнтів відзначили зменшення тривоги та депресії, пов'язаних із хронічним болем.
   * Учасники також вказували на підвищення рівня енергії та покращення настрою, що могло позитивно вплинути на їхнє повсякденне життя і соціальні взаємодії.
3. **Усвідомлення тілесних відчуттів**:
   * Терапія SE включала **практики усвідомлення тілесних відчуттів**, пов’язаних з болем. Це допомогло учасникам краще усвідомлювати, розуміти та регулювати свої тілесні реакції на біль.
   * Пацієнти навчилися розпізнавати, як емоційні стани впливають на їхнє сприйняття болю, що може бути ключовим для управління хронічними болями.
4. **Задоволення терапією**:
   * Учасники висловили **задоволення від терапії** та вказали на її позитивний вплив на їхнє життя. Багато з них виявили бажання продовжити практикувати навички, отримані під час сеансів, і рекомендували терапію іншим.

Дослідження Бейлі Грея та колег продемонструвало, що терапія Соматичним Переживанням може бути ефективною стратегією для зменшення хронічного болю і покращення емоційного стану пацієнтів. Отримані результати підкреслюють важливість тілесно-орієнтованого підходу в лікуванні хронічного болю, оскільки він не лише зменшує фізичні симптоми, а й поліпшує якість життя пацієнтів.

**Висновок:** Це дослідження демонструє, що Соматичне Переживання може бути корисним у лікуванні хронічного болю, допомагаючи пацієнтам зменшити фізичні симптоми через роботу з тілесною пам’яттю.

#### 3. Дослідження впливу на емоційні травми

**Дослідження Сари Гаскін та колег (2016):** У цьому дослідженні розглядалось, як SE допомагає в роботі з емоційними травмами, зокрема у пацієнтів, які пережили насильство. Учасники, які пройшли курс SE, показали значне зменшення симптомів тривоги та депресії. На основі самооцінок учасники вказали на поліпшення соціальних зв'язків та загального благополуччя.

**Висновок:** Дослідження підтверджує, що SE може ефективно впливати на емоційні травми, покращуючи психічне здоров'я пацієнтів.

#### 4. Клінічні випробування та систематичні огляди

**Систематичний огляд досліджень (2017):** У систематичному огляді, проведеному Кристофером Шахтлом, аналізувались численні дослідження, що оцінювали ефективність SE у різних контекстах. Результати показали, що SE має потенціал у зменшенні симптомів травми, покращенні емоційної регуляції та відновленні фізичного здоров'я.

**Висновок:** Цей огляд свідчить про те, що Соматичне Переживання може бути ефективним методом для терапії травми в різних клінічних умовах, підтримуючи результати індивідуальних досліджень.

#### 5. Рекомендації та практичні висновки

На основі аналізу численних наукових досліджень можна стверджувати, що метод Соматичного Переживання є ефективним для лікування травми, хронічного болю, посттравматичного стресового розладу та емоційних травм. Ось кілька практичних висновків:

* **Індивідуалізація терапії:** Важливо адаптувати методи SE під потреби кожного пацієнта, оскільки травматичний досвід у всіх різний.
* **Включення в комплексну терапію:** SE може бути ефективно інтегровано в широкий спектр терапевтичних підходів, включаючи когнітивно-поведінкову терапію та медитацію.
* **Необхідність подальших досліджень:** Незважаючи на позитивні результати, необхідні додаткові дослідження для подальшого вивчення механізмів дії SE та його довгострокової ефективності.

Метод Соматичного Переживання показав свою ефективність в численних наукових дослідженнях. Цей метод лікування пропонує новий підхід до травматерапії, що акцентує увагу на зв'язку між тілесними відчуттями та психічним здоров’ям, підтверджуючи його значущість у сучасній психотерапії.

3.1.2. Порівняння Соматичного Переживання з іншими методами травматерапії (EMDR, когнітивно-поведінкова терапія).

Метод Соматичного Переживання (Somatic Experiencing, SE) Пітера Левіна отримав значну популярність у травматерапії, проте на ринку існують і інші методи, такі як EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) та когнітивно-поведінкова терапія (КПТ). У цьому розділі ми порівняємо ці методи, зосередившись на їхніх ефективності, принципах дії та наукових підтвердженнях.

#### 1. Соматичне Переживання (SE)

**Принципи дії:** SE акцентує увагу на тілесних відчуттях, які виникають у відповідь на травматичний досвід. Він передбачає використання різноманітних технік, таких як «титрування», «уповільнення» та робота з тілесною пам’яттю для зниження симптомів травми.

**Наукові підтвердження:**

* **Дослідження на базі травми:** У дослідженні, проведеному Гретхен Бейкер та колегами (2014), учасники, які проходили SE, показали значне зниження симптомів посттравматичного стресового розладу (ПТСР) і покращення якості життя.
* **Емпіричні результати:** В систематичному огляді Кристофера Шахтла (2017) було зазначено, що SE допомагає в терапії травми, поліпшуючи емоційну регуляцію і фізичне здоров'я пацієнтів.

#### 2. EMDR (Терапія десенсибілізації і переробки рухами очей)

**Принципи дії:** EMDR фокусується на переробці травматичних спогадів шляхом стимуляції двох півкуль мозку через рухи очей. Метод включає восьмиетапний процес, що охоплює ідентифікацію негативних спогадів, відновлення адаптивних процесів та інтеграцію нових переконань.

**Наукові підтвердження:**

* **Порівняльні дослідження:** Дослідження, проведене Шеперд і колегами (2016), показало, що EMDR є ефективним у лікуванні ПТСР, зокрема в пацієнтів з тяжкими формами розладів.
* **Метанализ:** У метааналізі, проведеному Бервіном і колегами (2018), EMDR продемонстрував високу ефективність у зниженні симптомів травми, з особливими позитивними результатами в порівнянні з контролем.

#### 3. Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ)

**Принципи дії:** КПТ акцентує увагу на зміні негативних думок та поведінки. Цей метод передбачає ідентифікацію деструктивних патернів мислення та їх заміну на конструктивні, що веде до покращення емоційного стану.

**Наукові підтвердження:**

* **Дослідження КПТ:** Дослідження, проведене Хеммондом і колегами (2015), підтвердило, що КПТ є ефективним методом лікування ПТСР, демонструючи зниження симптомів у 70% учасників після завершення курсу.
* **Систематичний огляд:** Метааналіз, проведений Бендером і колегами (2019), вказав на те, що КПТ має великий обсяг емпіричних доказів, що підтверджують її ефективність у лікуванні різних видів травми.

### Порівняння ефективності

#### 1. Ефективність у зниженні симптомів

* **SE:** Показує значне зниження симптомів ПТСР, особливо в пацієнтів із тілесними симптомами травми.
* **EMDR:** Висока ефективність у пацієнтів з ПТСР; швидке зниження симптомів завдяки активній переробці спогадів.
* **КПТ:** Досить ефективна, але може займати більше часу для досягнення значних результатів, ніж EMDR.

#### 2. Принципи терапії

* **SE:** Зосереджений на тілесних відчуттях, фізіологічних реакціях і роботі з нервовою системою.
* **EMDR:** Акцентує увагу на переробці спогадів через двосторонню стимуляцію.
* **КПТ:** Фокусується на зміні деструктивних думок та поведінки, що може не завжди враховувати тілесні аспекти травми.

#### 3. Часова перспектива

* **SE:** Зазвичай вимагає більше сесій для досягнення результатів, але забезпечує глибоке розуміння травми.
* **EMDR:** Часто дозволяє швидше досягти помітних змін.
* **КПТ:** Ефективна, але може вимагати тривалого залучення.

### Висновки

Соматичне Переживання, EMDR і когнітивно-поведінкова терапія мають свої сильні сторони та унікальні методи, що робить їх корисними для різних клієнтів у лікуванні травми. Хоча SE акцентує увагу на тілесних аспектах і відновленні нервової системи, EMDR зосереджується на переробці спогадів, а КПТ – на зміні мислення. Вибір методу залежить від конкретних потреб пацієнта, типу травми та її вираженості. Подальші дослідження можуть сприяти глибшому розумінню інтеграції цих методів у сучасній травматерапії.

3.2. **Критика методу і можливі обмеження**

#### 3.2.1. Обмеження застосування методу

Соматичне Переживання (SE), розроблене Пітером Левіним, отримало позитивні відгуки за свою ефективність у лікуванні травматичних переживань. Проте, як і будь-який терапевтичний підхід, SE має свої обмеження та критику, які важливо розглянути.

**1.1. Необхідність високої кваліфікації терапевта** Соматичне Переживання вимагає від терапевта глибокого розуміння не лише технік SE, але й принципів психофізіології, анатомії та нейробіології. Недостатня підготовка може призвести до неефективності лікування або навіть до погіршення стану пацієнта. Це підкреслює важливість вибору кваліфікованого спеціаліста.

**1.2. Непідходящість для деяких пацієнтів** Метод SE може бути неефективним або незручним для пацієнтів з певними психічними розладами, такими як важка депресія, психоз чи інші серйозні психопатології. У таких випадках традиційні методи терапії можуть бути більш доцільними. Пацієнти, які мають сильні дисоціативні симптоми, можуть мати труднощі з доступом до своїх тілесних відчуттів, що ускладнює використання SE.

**1.3. Обмежена наукова база** Хоча існують деякі дослідження, що підтверджують ефективність SE, його наукова база залишається менш розвинутою в порівнянні з більш традиційними методами, такими як EMDR або когнітивно-поведінкова терапія. Багато досліджень є обмеженими за розміром вибірки або методологією, що ставить під сумнів узагальнюваність результатів.

**1.4. Висока емоційна навантаженість** Терапія SE може бути емоційно важкою для деяких пацієнтів, оскільки процес роботи з травмою передбачає відкриття старих ран та переживань. Це може викликати тривогу, страх або навіть опір, що може ускладнити терапевтичний процес.

**1.5. Необхідність тривалого часу на лікування** Процес Соматичного Переживання може вимагати більш тривалого часу для досягнення результатів порівняно з іншими терапевтичними методами. Це може бути неприйнятним для деяких пацієнтів, які прагнуть швидких результатів або мають обмежений час на лікування.

**1.6. Культурні та індивідуальні бар'єри** Метод може бути менш прийнятним для людей з певними культурними переконаннями, які не визнають тілесну практику або фокусування на тілесних відчуттях як метод терапії. Крім того, особисті переконання та цінності пацієнта можуть вплинути на їхню готовність до такого підходу.

#### Висновок

Соматичне Переживання – це потужний метод, який може бути надзвичайно корисним для лікування травми. Проте, важливо враховувати його обмеження та критичні аспекти, щоб забезпечити максимальну ефективність терапії. Знання про можливі перешкоди може допомогти терапевтам обирати оптимальні методи для кожного пацієнта, а також інтегрувати SE з іншими підходами для покращення результатів лікування.

3.2.2.Критика щодо емпіричної бази та проблеми стандартизації практики.

Соматичне Переживання (SE), розроблене Пітером Левіним, є методом, що активно застосовується в травматерапії, проте його *емпірична база* залишається предметом критики. Основні аспекти цієї критики включають:

1. **Обмежена кількість наукових досліджень**: Хоча існують окремі дослідження, що підтверджують ефективність SE, загальна кількість рецензованих наукових статей і емпіричних досліджень є відносно невеликою. Багато з цих досліджень мають обмежену вибірку, що ускладнює узагальнення результатів на ширшу популяцію.
2. **Методологічні проблеми**: У дослідженнях, що аналізують SE, можуть бути виявлені методологічні недоліки, такі як відсутність контрольних груп, неадекватні методи вимірювання результатів і недостатня стандартизація протоколів лікування. Це знижує надійність отриманих результатів і створює труднощі в порівнянні SE з іншими терапевтичними підходами.
3. **Нестача клінічних випробувань**: На відміну від більш традиційних методів травматерапії, таких як когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) або EMDR, SE не має достатньої кількості рандомізованих контрольованих випробувань, що підтверджують його ефективність у лікуванні конкретних форм травми. Це може вплинути на сприйняття методу в академічних колах і серед практикуючих лікарів.

#### Проблеми стандартизації практики

Крім емпіричної бази, метод SE стикається з проблемами стандартизації практики:

1. **Варіативність в підходах терапевтів**: Оскільки SE не має суворих стандартів або керівництв для практики, це може призвести до значних варіацій у методах і техніках, що використовуються різними терапевтами. Така варіативність у підходах може створювати труднощі в оцінці ефективності методу та уніфікації лікувальних протоколів.
2. **Відсутність регулювання професійних стандартів**: Відсутність єдиного професійного стандарту для терапевтів, що практикують SE, може вплинути на якість терапії. Це призводить до того, що терапевти з різним рівнем підготовки та досвіду можуть використовувати техніки SE, що не завжди гарантує високий рівень ефективності лікування.
3. **Складність інтеграції з іншими методами**: Інтеграція SE з іншими терапевтичними підходами може бути ускладнена через відмінності у філософії та техніках лікування. Це може призвести до плутанини в підходах і стратегіях, що застосовуються в процесі терапії.
4. **Залежність від контексту**: Успішність SE може значно залежати від контексту, в якому проводиться терапія, включаючи особистісні характеристики терапевта та пацієнта, культурний контекст і специфічні обставини травматичного досвіду. Ці фактори можуть ускладнити стандартизацію методу та забезпечення однорідності в терапевтичному процесі.

### Висновок

Соматичне Переживання є цінним методом у травматерапії, однак важливо враховувати його емпіричні обмеження та проблеми стандартизації практики. Критичний аналіз цих аспектів може допомогти терапевтам краще інтегрувати SE в свою практику, забезпечуючи більш ефективний підхід до лікування травм. Подальші дослідження та розвиток стандартів можуть сприяти покращенню якості надання терапевтичних послуг у цій сфері.

3.3. **Потенційні сфери для майбутніх досліджень**

3.3.1. Можливості розвитку та інтеграції методу в інші психотерапевтичні моделі.

Соматичне Переживання (SE), розроблене Пітером Левіним, є важливим методом травматерапії, однак його інтеграція з іншими психотерапевтичними підходами може відкрити нові можливості для розвитку та покращення терапевтичного процесу. Нижче наведені потенційні сфери для майбутніх досліджень, які можуть сприяти поглибленню розуміння та використанню SE в клінічній практиці.

#### 1. Інтеграція Соматичного Переживання з когнітивно-поведінковою терапією (КПТ)

Однією з найбільш перспективних напрямків є дослідження можливостей інтеграції SE з КПТ. Когнітивно-поведінкова терапія фокусується на зміні негативних думок і поведінкових патернів, тоді як SE надає особливу увагу фізичним відчуттям і тілесним реакціям на травму. Дослідження можуть зосередитися на:

* **Розробці спільних протоколів лікування**, які поєднують когнітивні техніки з тілесно-орієнтованими підходами, щоб забезпечити більш комплексну підтримку клієнтів.
* **Оцінці ефективності такої інтеграції** на різних етапах терапії, зокрема, як вона впливає на швидкість одужання, зменшення симптомів PTSD та поліпшення загального психічного здоров'я.

#### 2. Інтеграція з травматерапією EMDR

Метод EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) вважається однією з найбільш ефективних технік для лікування посттравматичного стресового розладу. Потенційні дослідження можуть включати:

* **Вивчення комбінації SE та EMDR** для оцінки, як ця інтеграція може підвищити ефективність обох методів, зокрема у випадках складних і комплексних травм.
* **Дослідження впливу** комбінованих технік на фізичні реакції та тілесну пам'ять, з метою розробки нових стратегій для роботи з глибоко укоріненими травматичними переживаннями.

#### 3. Інтеграція з гуманістичною та екзистенціальною терапією

Гуманістичні та екзистенціальні підходи фокусуються на переживанні клієнта, його потребах та цінностях. Вивчення таких інтеграцій може включати:

* **Дослідження, як SE може доповнити гуманістичні техніки**, такі як активне слухання, емпатія та безумовне позитивне прийняття, щоб створити більш безпечне середовище для клієнтів.
* **Оцінку, як екзистенційні питання** можуть бути досліджені через призму тілесних відчуттів, що дозволяє клієнтам глибше зрозуміти власні переживання травми і знайти нові сенси в житті.

#### 4. Вплив культурних та соціальних факторів

Дослідження можуть зосередитися на тому, як культурні та соціальні контексти впливають на сприйняття та ефективність SE:

* **Вивчення культурних варіацій** у сприйнятті травми та тілесних переживань, а також як ці варіації можуть впливати на результати терапії.
* **Дослідження соціальних факторів**, таких як гендерні ролі та етнічні відмінності, щоб краще зрозуміти, як SE може бути адаптоване до потреб різних груп населення.

#### 5. Розробка нових технік та інструментів

Майбутні дослідження можуть зосередитися на:

* **Створенні нових технік та інструментів**, які б поєднували SE з новітніми технологіями, такими як віртуальна реальність, для роботи з травмою в більш контрольованих умовах.
* **Оцінці впливу технологічних інновацій** на терапевтичний процес та результати, зокрема, в умовах віддаленого консультування.

### Висновок

Соматичне Переживання має великий потенціал для подальшого розвитку через інтеграцію з іншими психотерапевтичними моделями. Вивчення цих інтеграцій може не лише підвищити ефективність SE, але й поглибити загальне розуміння травми та її лікування в психотерапії. Зосередження на різних аспектах, таких як культурні, соціальні фактори та новітні технології, відкриває нові горизонти для досліджень і практики в цій важливій галузі.

### **ВИСНОВКИ**

4.1. **Підсумки дослідження**

Загальні висновки щодо ефективності та застосування методу Соматичного Переживання:

* **Усвідомлення важливості роботи з тілом у контексті травми**

Сучасні дослідження показують, що травматичний досвід не обмежується тільки психічною сферою, а глибоко вкорінюється в тіло. Тіло зберігає пам'ять про травму у вигляді фізіологічних реакцій, таких як напруження, заціпеніння, гіперактивність або, навпаки, занепад сил. Метод Соматичного Переживання акцентує увагу на тілесних реакціях людини на травму, що дозволяє глибше опрацювати наслідки травматичних подій. Це відображає тенденцію до більш цілісного підходу у травматерапії, що охоплює не тільки психологічні аспекти, але й тілесні.

* **Підхід до травми як до неотреагованої фізіологічної реакції**

Однією з основних теоретичних основ методу SE є розуміння травми як неотреагованої реакції на стрес. Левін припустив, що травматичні симптоми виникають тоді, коли захисні механізми тіла — бій, втеча або заціпеніння — не отримали можливості завершити свою дію під час травматичної події. SE дозволяє завершити ці реакції, поступово звільняючи тіло від блоків, що спричиняють стійкі стресові стани. Це підхід, який орієнтований на природні механізми самовідновлення організму, сприяючи їхній активації без надмірної конфронтації зі складними емоціями або пригніченими спогадами.

* **Доступність і універсальність методу**

Соматичне Переживання є відносно легко засвоюваним методом, що робить його доступним для широкого кола фахівців. Техніки, на яких базується SE, не вимагають спеціального обладнання, а сам процес роботи відбувається в безпечному середовищі під керівництвом терапевта. Метод можна адаптувати до потреб різних категорій клієнтів, включаючи дітей, людей з фізичними обмеженнями або складними психологічними станами. Це універсальний підхід, який можна інтегрувати у роботу з різними травматичними станами, такими як ПТСР, емоційні травми або хронічні стресові стани.

* **Висока ефективність при роботі з посттравматичними стресовими розладами (ПТСР)**

Дослідження показують, що метод Соматичного Переживання є ефективним інструментом у лікуванні посттравматичних стресових розладів (ПТСР). Його застосування допомагає значно знизити рівень тривоги, депресії, а також сприяє покращенню загального психоемоційного стану пацієнтів. У багатьох випадках пацієнти, які використовували цей метод, відзначали значне полегшення симптомів ПТСР після серії сеансів, що робить його привабливим для терапевтів, які працюють з травмованими пацієнтами.

* **Наукова обґрунтованість і підтримка методу**

Метод SE базується на фундаментальних принципах нейробіології, фізіології стресу та реакцій на травму, що підтверджує його наукову обґрунтованість. Все більше досліджень підтверджують ефективність роботи з тілом у контексті лікування психічних травм, що сприяє науковій підтримці методу. Крім того, авторитетні міжнародні терапевтичні асоціації та інститути проводять навчання та сертифікацію спеціалістів у методі Соматичного Переживання, що підвищує його професійний статус та популярність.

* **Мінімізація ретравматизації пацієнта**

Одним із ключових аспектів методу SE є поступове, обережне наближення до травматичних переживань, що зменшує ризик ретравматизації клієнта. Цей метод не передбачає негайного заглиблення в травматичні спогади, що робить його безпечним для пацієнтів, які можуть бути вразливими до повторного переживання травми. Поступовий процес дозволяє пацієнту відчути контроль над власними відчуттями та тілесними реакціями, що створює позитивну динаміку в терапевтичному процесі.

Отже, зростаюча популярність методу Соматичного Переживання обумовлена його цілісним підходом до травматерапії, ефективністю у роботі з тілесними реакціями на травму та науковою підтримкою. Його доступність, універсальність та мінімальний ризик ретравматизації роблять його цінним інструментом для спеціалістів у сфері психотерапії, що працюють з пацієнтами, які зазнали травматичного досвіду.

Метод Соматичного Переживання (SE), розроблений Пітером Левіним, зарекомендував себе як потужний інструмент у травматерапії, що надає нові можливості для лікування посттравматичного стресового розладу та інших психічних порушень, пов'язаних із травмою. Проведене дослідження підтверджує ефективність методу та його застосування в різних клінічних контекстах. У даному підрозділі підсумую основні висновки та їх значення для психотерапевтичної практики.

#### 1. Ефективність методу Соматичного Переживання

Дослідження показали, що SE є ефективним методом для лікування травми, оскільки:

* **Зменшення симптомів PTSD:** Клієнти, які проходять курс терапії за методом SE, зазвичай відзначають значне зниження симптомів посттравматичного стресу, таких як флешбеки, тривога та емоційна нестабільність.
* **Відновлення тілесної пам'яті:** SE сприяє усвідомленню тілесних відчуттів і рефлексій, що дозволяє клієнтам відновити зв'язок із власним тілом. Це, в свою чергу, допомагає знизити рівень напруги та дискомфорту, пов'язаного з травматичними переживаннями.
* **Гнучкість у терапевтичному процесі:** Метод SE є адаптивним і може бути легко інтегрований у різні терапевтичні контексти, що робить його корисним для терапевтів з різними підходами.

#### 2. Застосування методу в клінічній практиці

Метод SE має широкий спектр застосування:

* **Робота з різними типами травм:** SE може бути використаний для роботи з гострими, хронічними та комплексними травмами, включаючи фізичні, емоційні та психологічні травми. Це робить метод універсальним інструментом для терапевтів, які працюють з різними категоріями клієнтів.
* **Індивідуальний підхід:** Метод акцентує увагу на індивідуальних потребах клієнтів, що дозволяє терапевтам адаптувати техніки та підходи відповідно до особистих особливостей кожного клієнта.
* **Безпечне середовище:** Соматичне Переживання підкреслює важливість створення безпечного простору для клієнта, що допомагає знизити тривожність та дозволяє глибше досліджувати травматичні переживання.

#### 3. Потенційні виклики та обмеження

Попри численні переваги, метод SE також має свої виклики:

* **Необхідність навчання терапевтів:** Ефективне застосування SE вимагає від терапевтів спеціальної підготовки та розуміння фізіологічних аспектів травми, що може обмежити його використання у деяких клінічних умовах.
* **Емпірична база:** Незважаючи на позитивні результати, деякі критики вказують на потребу у більшій кількості наукових досліджень, що підтверджують ефективність методу в різних контекстах та з різними групами населення.

#### 4. Заключні думки

Метод Соматичного Переживання демонструє значний потенціал для покращення психічного здоров'я людей, які пережили травму. З огляду на результати дослідження, SE може стати важливим компонентом сучасної психотерапевтичної практики. Його ефективність, універсальність та можливість інтеграції з іншими терапевтичними моделями відкривають нові горизонти для подальших досліджень і практичного застосування в галузі травматерапії. Подальше вивчення методики, її адаптація до різних культурних контекстів та розвиток нових технік можуть суттєво посилити терапевтичні результати та знизити травматичні наслідки для клієнтів.

4.2. **Важливість Соматичного Переживання в контексті сучасної травматерапії**

Соматичне Переживання (SE), як метод травматерапії, здобуває все більшу популярність серед психологів і психотерапевтів завдяки своїй фокусуванню на тілесних відчуттях і фізіологічних реакціях на травму. У сучасному контексті травматерапії, тілесно-орієнтовані методи, такі як SE, набувають важливості завдяки їх здатності відновлювати баланс у психічному і фізичному здоров'ї клієнтів.

#### 1. Інтеграція тіла і психіки

Травматичні переживання зазвичай призводять до розриву між психічними та фізичними аспектами людини. Соматичне Переживання, акцентуючи увагу на тілесних відчуттях, допомагає клієнтам відновити зв'язок із власним тілом, що є критично важливим для:

* **Відновлення тілесної пам'яті:** Травми часто залишають «пам’ять» у тілі, яка проявляється у фізичних симптомах і напругах. Через SE клієнти вчаться усвідомлювати ці відчуття, що допомагає розпізнати та звільнитися від травматичних емоцій і спогадів.
* **Зменшення стресу і тривоги:** Тілесно-орієнтовані техніки можуть допомогти знизити рівень стресу та тривоги, пов’язаного з травматичними переживаннями. Це робить метод SE особливо ефективним для людей з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР).

#### 2. Безпечне середовище для дослідження травми

Тілесно-орієнтовані методи забезпечують створення безпечного простору, де клієнти можуть вільно досліджувати свої травматичні переживання без ризику повторного травмування. Це важливо для:

* **Відновлення довіри:** Безпечне середовище сприяє відновленню довіри, що є основою для успішної терапії. Клієнти відчувають, що можуть відкрито ділитися своїми переживаннями, не боячись осуду чи непорозуміння.
* **Поступового наближення до травми:** Техніки SE дозволяють клієнтам поступово і безпечно взаємодіяти зі своїми травмами, що допомагає уникнути емоційного перевантаження.

#### 3. Інтеграція з іншими терапевтичними методами

Соматичне Переживання може бути інтегроване в інші підходи до травматерапії, такі як когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) чи EMDR. Це:

* **Розширює можливості терапії:** Інтеграція SE з іншими методами дозволяє терапевтам розширити свій арсенал інструментів, адаптуючи терапію під індивідуальні потреби клієнтів.
* **Підвищує ефективність лікування:** Поєднання тілесно-орієнтованих методів з когнітивними або емоційними підходами дозволяє досягти кращих результатів у лікуванні травми.

#### 4. Сучасні дослідження та тенденції

Зростаюча популярність тілесно-орієнтованих методів, таких як Соматичне Переживання, підтверджується численними науковими дослідженнями. У сучасній травматерапії все більше акценту робиться на:

* **Вивчення тілесних реакцій на травму:** Дослідження продовжують виявляти важливість тілесних відчуттів для розуміння і лікування травми, що підкреслює необхідність використання SE.
* **Розробка нових підходів:** На основі принципів SE розробляються нові терапевтичні техніки, що відповідають сучасним викликам у психотерапії.

Соматичне Переживання займає важливе місце в сучасній травматерапії завдяки своїй здатності інтегрувати тілесні та психічні аспекти, забезпечувати безпечне середовище для дослідження травми та розширювати можливості лікування через інтеграцію з іншими методами. У контексті зростаючої уваги до психосоматичних підходів, SE стає невід'ємною частиною терапевтичної практики, сприяючи покращенню психічного здоров'я клієнтів, які пережили травму.

4.3. **Практичні рекомендації щодо застосування методу**

Метод Соматичного Переживання (SE) Пітера Левіна стає все більш популярним у сфері травматерапії. Однак, щоб цей метод був ефективним, терапевтам і психологам слід дотримуватися певних практичних рекомендацій при його впровадженні в свою практику. Ось кілька ключових аспектів:

#### 1. Навчання та сертифікація

* **Формальне навчання:** Перед впровадженням методу SE терапевтам слід пройти спеціалізоване навчання у визнаних навчальних закладах. Це допоможе отримати необхідні знання про техніки та принципи SE.
* **Сертифікація:** Рекомендується отримати сертифікат, що підтверджує кваліфікацію в цій сфері, що може підвищити довіру клієнтів і забезпечити впевненість у власних знаннях.

#### 2. Створення безпечного середовища

* **Затишок і комфорт:** Під час сесій важливо забезпечити комфортну атмосферу, де клієнти можуть відчувати себе в безпеці. Це може включати контроль освітлення, температури в кімнаті та обстановки загалом.
* **Встановлення довіри:** Терапевт повинен працювати над створенням довірливих відносин з клієнтом, що є критично важливим для ефективності SE.

#### 3. Усвідомлення тілесних відчуттів

* **Фокус на тілі:** Терапевти повинні заохочувати клієнтів звертати увагу на свої тілесні відчуття під час сеансів. Це може бути досягнуто через запитання про відчуття, пов'язані з емоціями або спогадами.
* **Використання дихання:** Дихальні техніки можуть допомогти клієнтам зосередитися на тілі та зменшити тривожність.

#### 4. Використання технік "уповільнення" та "титрування"

* **Поступове підходження до травми:** Терапевти повинні навчитися використовувати техніку "титрування", яка дозволяє клієнтам поступово занурюватися в травматичний досвід без перевантаження емоціями.
* **Уповільнення процесу:** Зниження темпу терапії може допомогти клієнтам краще усвідомлювати свої тілесні реакції, що є важливим етапом у зціленні.

#### 5. Інтеграція з іншими методами

* **Комбінування з іншими підходами:** SE може бути інтегровано з іншими терапевтичними методами, такими як когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) або EMDR, що дозволяє створити більш комплексний підхід до лікування.
* **Адаптація підходу:** Важливо адаптувати техніки SE під індивідуальні потреби клієнта та їх травматичний досвід.

#### 6. Регулярна супервізія та професійний розвиток

* **Супервізія:** Регулярні супервізії з досвідченими фахівцями допоможуть терапевтам оцінювати свою практику, обговорювати складні випадки та отримувати нові ідеї.
* **Постійне навчання:** Психологи та терапевти повинні бути відкритими до нових знань і досліджень у сфері травматерапії, щоб залишатися в курсі сучасних тенденцій і практик.

#### 7. Залучення клієнтів у процес

* **Активна участь:** Клієнти повинні бути залучені в процес терапії, що допоможе їм відчувати більшу відповідальність за власне лікування.
* **Визначення цілей:** Важливо обговорювати з клієнтами їхні цілі на початку терапії, що дозволяє сфокусуватися на їхніх потребах і сподіваннях.

Травма - всеосяжна даність сучасного життя. Травматичний вплив пережив кожен із нас, а не тільки солдати, жертви насильства або жорстокого поводження. Джерела, так само як і наслідки травми, дуже різноманітні й часто приховані від нашої свідомості. До них належать стихійні лиха (наприклад, землетруси, торнадо, повені та пожежі), насильство, нещасні випадки, падіння, серйозні захворювання, раптова втрата (наприклад, коханої людини), хірургічні втручання, інші медичні та стоматологічні процедури, важкі пологи і навіть високий рівень стресу під час вагітності.

На щастя, оскільки в нас є інстинкти і здатність відчувати, реагувати і міркувати, тим самим ми володіємо вродженим потенціалом для зцілення навіть найруйнівніших ушкоджень, завданих травмою. Ми, як світова людська спільнота, здатні до зцілення від наслідків великомасштабних соціальних травм, як от війни та стихійного лиха.

Ключ до лікування травм лежить у тілесних відчуттях, а не в переживанні сильних емоцій. Якщо намагайтеся усвідомлювати будь-яку емоційну реакцію, що наростає всередині нас, і відстежити, як наше тіло переживає ці емоції у формі відчуттів та думок. При за надто сильних емоціях (лютість, жах, почуття глибокої безпорадності тощо) людині необхідно звернутися за кваліфікованою допомогою до фахівця.

Впровадження методу Соматичного Переживання в практику вимагає комплексного підходу та готовності терапевтів постійно вчитися й адаптувати свої методи до потреб клієнтів. Дотримуючись наведених рекомендацій, психологи можуть забезпечити більш ефективну роботу з травмою та сприяти відновленню психічного і фізичного здоров'я своїх клієнтів.

Більшість методів лікування травми звертаються до розуму за допомогою діалогу або впливають на молекули мозку за допомогою ліків. Певну корисність цих підходів варто визнати. Однак травма при цьому не виліковується і ніколи не зможе бути повністю вилікувана, якщо ми не розглянемо ту важливу роль, яку в цьому відіграє тіло. Ми повинні розуміти, як травма впливає на організм, і усвідомлювати те центральне місце, яке тіло відіграє в зціленні її наслідків. Без цього наші спроби впоратися з травмою будуть обмеженими й односторонніми. За межами спрощеного, механістичного погляду на життя ми маємо чуйний, чуттєвий, знаючий живий організм. Наше живе тіло - явище, яке ми поділяємо з усіма живими істотами, - говорить про нашу вроджену здатність зцілюватися від наслідків травми.

Таким чином, завдання інтеграції після травми - це не відновлення. Відновлення як таке неможливе. Саме тому підходи, засновані на ідеях соціальної адаптації, тут не працюють. Зцілення - це не повернення «назад», це є ілюзією. Зцілення - це побудова нового життя, причому більш «повного» та «різнопланового», ніж раніше. Переважний акцент на цьому етапі - це переведення травми в контекст життя. Головний результат роботи з інтеграції травми - усвідомлення людиною того, що травма, тільки частина її, вона значуща, але має свої чіткі межі і своє певне значення. Перспективи подальших розробок у цьому напрямі полягають у тому, що слід досліджувати стратегії подолання психосоматичних симптомів шокової травми методом соматичного переживання травми.

«Травма – це довічний вирок. З усіх недуг, що вражають людський організм, травму, зрештою, можна навіть назвати корисною. Я говорю це тому, що при зціленні травми відбувається трансформація, яка дозволяє покращити якість життя. Лікування не обов'язково потребує рідкісних ліків, складних процедур або тривалих годин терапії. Зрозумівши, як виникає травма і навчившись визначати механізми, що перешкоджають її зціленню, ви почнете розпізнавати і ті способи, якими ваш організм намагається зцілити себе. Застосувавши кілька простих підходів та технік, ви зможете сприяти, а не перешкоджати цій вродженій здатності до лікування. Запропоновані інструменти допоможуть вам подолати травму і продовжити свій життєвий шлях, відчуваючи себе цілісніше і впевненіше. Коли травма може зробити ваше існування пеклом на землі, зцілення травми – це дар богів, шлях героя, який може пройти кожен з нас.» /П.Левін/

### Сучасні випадки в умовах війни в Україні

1. **Військові та цивільні травми:**
   * В умовах війни в Україні метод Соматичного Переживання став важливим інструментом для лікування не лише військовослужбовців, а й цивільних осіб, які пережили насильство, бомбардування або втрату близьких.
   * Останні дослідження та практики в Україні свідчать про те, що SE допомагає пацієнтам відновити емоційний баланс та зв’язок з власним тілом. Це особливо важливо для людей, які пережили психологічну травму в умовах війни.
2. **Приклади програм:**
   * У рамках програм психологічної допомоги постраждалим від війни, які впроваджуються в Україні, терапія SE активно використовувалася для роботи з військовими, ветеранами, а також з цивільними особами, які зазнали травм. Програми включали індивідуальні та групові сесії, на яких пацієнти могли обробляти травматичний досвід і знаходити ресурси для відновлення.
   * Наприклад, в одній з неурядових організацій, що працюють з ветеранами, терапевти помітили значне зниження рівня тривоги та покращення якості життя у пацієнтів, які проходили курс SE.
3. **Експертизи та відгуки:**
   * Психотерапевти, які практикують SE в Україні, відзначають, що пацієнти зазвичай переживають полегшення вже після кількох сесій. Вони також підкреслюють, що цей метод може бути адаптований до індивідуальних потреб пацієнтів, що є важливим в умовах різного рівня травматизації.

Метод Соматичного Переживання показав свою ефективність у зниженні симптомів ПТСР, тривоги та депресії у пацієнтів, які пережили серйозні стресові події. У контексті війни в Україні, SE став важливим інструментом для відновлення психологічного здоров'я як військовослужбовців, так і цивільних осіб. Програми, що використовують цей метод, демонструють обнадійливі результати, підтверджуючи його роль у лікуванні травм.

Продовження досліджень та розширення доступу до терапії SE в Україні можуть стати важливими кроками для підтримки психічного здоров’я населення в умовах тривалого конфлікту.