**Містичні ліси карпат**

Чи задумувались ви коли-небудь про те що мешкає в лісах Українських Карпат?

А саме містичні істоти та відьми?

Я подорожувала дуже багато по Карпатах та відвідала багато цікавих і історичних місць де в мене йшов мороз по шкірі, і я сьогодні вам розкажу свою історію.

Моїм трьох денним туром по горах були музеї та виставки місцевого колориту та традицій. Різноманітні історії та мандри по самих горах та підйоми на них, але мене здивувало не це, істоти які я бачила поміж дерев коли я піднімалася на гору, голоси які шепотіли чи то в моїй голові чи то дійсно щось було. Це мене налякало.

В цю подорож я поїхала із своєю сестрою Лілією

На перший день екскурсії ми відвідали різноманітні музеї. Було дуже цікаво і різноманітною. Побували ми на Синевірі, но сьогодні не про це.

На другий день ми вирішили що ми хочемо прогулятись по лісі, ми саме шукали чорниці, адже всі знають що ці краї багаті на такі ягоди.

І ми пішли в ліс.

Не далеко від Чорногори ( це гірський хребет який має мальовничу природу) я натрапила на справжню містику.

Я з сестрою піднімалися на гору поміж дерев. Старих великих дерев. Де їхнє коріння могутнє коричневого кольору виступало на метр із землі, а стовбури дерев були такими що двом було складно їх обійняти.

Мою сестру звати Ліля. Вона менша за мене на 5 років, ми в дитинстві не сильно ладнали так як я її постійно доставала.

Ми почали свій хід від витоку річки Прут. Спочатку ми йшли стежкою по якій всі люди ходили, але так як там ніяких ягід ми побачити не могли, бо їх там просто не було. І вирішили ми звернути з дороги. Пройшовши Говерлянський водоспад, ми ще пройшли приблизно 2 км вглиб лісу і звернули з дороги праворуч.

Ніякої дороги там не було. Нам випала нагода продератись через зарослі, я поздерала шкіру на ногах до крові

-Здались мені ті ягоди вже. Подумала я, але не здалась.

Я була фізично втомлена. Мене заливало потом, він стікав по обличчю. Присмак желіза в роті- ось що мене насторожило, і я помітила що прикусила щоку до крові

По чагарниках я пішла перша.

Через метрів 200 я почала чути дивні звуки та бачити силуети поміж дерев.

З кожним підйомом вище я чула все гучніші голоси, можливо вони були в моїй голові а можливо і ні.

А ці силуети. Це було схоже на маленькі чорні тіні, які снують по між дерев граючись з тобою в хованки. Вони перебігали від дерева до дерева, але за твоєю спиною ти повертаєшся на шум і його вже не має.

І тут на свому шляху я зустріла чоловіка, він був старий з покрученими руками в старому і зношеному одязі, неохайний з довгим не митим заплутаним волоссям його борода сягала до грудей.

Він дещо був схожий на ельфа якого збивали машиною раз за разом а він все піднімався і йшов далі. Він просто стояв дивився на мене. Ця особа пронизувала мене своїм поглядом наскрізь. Його чорні очі, які то збільшувались то наливались кровʼю.

Я обернулась в пошуках сестри-а її не було.

Вона пропала.

А чоловік був тут зі мною такий реальний. Від нього віяло холодом та могильним запахом, який мені ще довго тримався в памʼяті.

Далі все як в тумані, він починає наближатись до мене-його покручені та чорні від постійної роботи в землі руки тягнуться до мене і крок за кроком воно наближається

Я заклякла.

В мене відібрало ноги.

Я не можу рухатись.

Я не можу бігти.

На мить закриваю очі в надії що цей жах мене після декількох секунд пітьми і я відкрила очі і побачила перед собою свою сестру. Вона стояла на тому місці що цей чоловік. Ліля із жахом дивилася на мене

-Ти кричала. Каже вона

А я навіть не памʼятаю цього.

Ми швидко повернулись назад звідки прийшли.

Я розказала їй про це марення, але вона мені не повірила. Вона думає що я якась не нормальна. Але я знаю, я бачила те що бачила.