***BEZ PŘÁTEL TO NENÍ ONO***

Je důležité mít přátele. Myslím si, že i v nejhorší chvíli tě tvůj pravý kamarád neopustí. A pokud tě opustí, nemá cenu pro něj naříkat, protože to jistě nebyl dobrý kamarád. Svému kamarádovi se můžeš svěřit s problémy. Není dobré vybírat si kamarády podle vzhledu nebo podle rodiny. Třebaže tvůj kamarád není hezký či má chudou rodinu, neznamená to, že není hodný. Rodinu si nevybíráme, proto nikoho neodsuzujeme, když má horší rodinu. V knize Bylo nás pět je parta pěti kluků, mezi nimi je i bezdomovec, ale všichni ho berou jako normálního kluka. Nikdo ho neodstrkuje a nikdo se mu neposmívá. Takto by se měli chovat všichni lidé. A navíc děti nemusí být stejní jako rodiče. Toto můžete nalézt v knize Chlapec v pruhovaném pyžamu. Otec je velitelem koncentračního tábora v Osvětimi. Jeho syn má za nejlepšího přítele Žida z koncentračního tábora. Představte si být v kůži člověka, který nemá žádné přátele. Jdete do školy (práce) a víte, co vás čeká. Všichni vás odstrkují. Nemáte se komu svěřit, žádnému kamarádovi, který by vás utěšil. Tento život by vás určitě nebavil, proto se snažte tyto lidi dostat do kolektivu. Ovšem když je člověk zlý a všem sprostě nadává, může si za to sám a takovou pomoc nepotřebuje, ale kdyby se polepšil, jistě by se mu mělo prominout a pomoc by jistě dostal. I když se se svým přítelem pohádáte, neznamená to, že nejste praví přátelé. **Z toho plyne jedno ponaučení: nikdy se neposmíváme dětem, které jsou nehezké nebo mají chudou rodinu a nebo mají jiné problémy, protože by se nám to jistě také nelíbilo a hlavně oni za to nemohou. A hlavně si važte svých přátel, protože kdybyste je neměli, život by vás jistě nebavil.**

 **Berenika, 5. B**