**PODÁNÍ POMOCNÉ RUKY**

Podat pomocnou ruku, jak se říká, může být někdy těžší, než se na první pohled zdá. Dnes si ťukáme prsty na čelo a přemítáme o tom, proč bylo tak málo lidí, co se snažilo pomoct a ne, jen nečinně přihlíželo těm zvrhlostem, co se tu odehrávaly. Možná si říkali, že jeden člověk nic nezmůže, nebo že to udělá někdo jiný, ale to se nestalo a nikdy nestane. Ten, kdo chtěl pomoci, pomohl a ten kdo nechtěl, jen předstíral, že se tu nic nedělo, tvořil si svůj vlastní příběh beze zmínky o naší kruté minulosti, která si vyžádala tolik ztrát na životech, vyhýbal se všemu, co mohl, jen aby si náhodou nepopálil ruce, byl jen pouhým divákem v zaplněném hledišti, plně omámen realitou natolik, že necítil vůbec nic, přihlížel a vyčkával v nedohlednu, kdy to vše skončí. Nechci tady vykládat, že nezakročit je špatné, to ani zdaleka ne, ale předstírat, že se tu vůbec nic nedělo a ignorovat fakt, že se tu zabíjejí lidé jen proto, kam se narodili, je zvěrstvo. Kdyby bylo pro lidi přirozené pomáhat, nebylo by těch pomocníků mnohem víc? Zvířata vraždí proto, aby měla co žrát a lidi pro pocit, že jim celý svět leží u nohou. Nepomyslí na to, že ti, které zabili, mají jména, ne, pro ně jsou to jen překážky, které jim stojí v cestě za úspěchem. Jedničky a nuly, ze kterých se stávají stovky, pak tisíce, statisíce a nakonec miliony, to vážně na prstech ruky nespočítáte, i kdybyste spočítali všechny vlasy, co vám rostou na hlavě, nedojdete k takovému číslu, jako je tohle. Jen chci říct, že je zásadní rozdíl v tom, jestli nemůžete pomoci, anebo nechcete. A kdybychom si tohle uvědomili už dříve, možná by to i dříve skončilo.

Zuzana Trnková, 15 let, I. literární soutěž, 28. 10. 2005, M. Horákové Třebíč 674 01, zuzatrn.723@gmail.com, ZŠ Benešova 585, Třebíč, 9. ročník, učitel Mgr.Pavel Mikoláš.