Pod suncem jednaki, a različiti

Da li ste se zapitali nekad jesmo li svi isti pod suncem i nebom? Da li ste se zapitali iesmo li svi jednaki u očima drugih? Da li nas okolina tretira na isti način? Ja sam se zapitala.

Jedno je sunce na nebu i ono jednako greje sve nas. I one sa dve ruke i one sa jednom i one koji mogu da hodaju i one koji ne mogu. Sunce ne pravi razliku, njemu smo svi isti. Ali se mi tako ne ponašamo jedni prema dmgima. Omalovažavanje i diskriminacija su postale nov način komunikacije. Sve je manje ljudi koji se lepo ponašaju i koji će prihvatiti nečije nedostatke. Gotovo da nema onih koji ce poći da nekom prave društvo dok sedi „prikovan“ za kolica Jako je malo onih koji će takvim Ijudima prići i popnčati o vremenu, školi i1i nekoj televizijskoj vesti. Zašto? Jer su puni predrasuda, hteli mi to da priznamo ili ne. Takvi su pogotovu mladi.

„Nemoj se s njom družiti, ona je invalid.“, jedno je od najčešćih dobacivanja u društvu. Ali to je danas, a sutra ce biti „ Ne možete dobiti posao, treba nam neko ko će brzo obavljati zadatke. Vama možda bude opterećenje“. I tako se nižu iz dana u dan udarci nevidljivom rukom, ali mnogo bolniji.

Pobogu! Danas je 21. vek, doba tehnologije i olakšanog života. Doba u kom smo shvatili da ie sve ljudsko i da je svako različit. Ljudi ne b, trebalo odbacivati, niti, što je još gore činiti da se osećaju odbačenim.

Svi mi imamo kosu, oči, osmeh, igračke, profil na fejsbuku, idemo u školu. Svi smo deca

modernog doba. Ne treba da „fkuliramo" one koji zbog nekih okolnosti ne mogu da skaču u ritmu muzike u diskoteci, ali se ipak lepo provedu kad ih pozovemo.

Ja sam zdrava. Ne znam kako izgleda sedeti ceo dan u istoj stolici. Sigurno je teško. A da li ste culi nekog koje u takvoj situaciji, da se požali? Možda je bolje pitanje: Da li ste nekog takvog pitali da li mu je teško?“ Malobrojni su oni koji jesu. Znam sigurno da je većina bila svedok njihovogpitanja: „Da li mogu da dobijem posao?“

Svi smo mi jednaki. Svi volimo da ležemo i ustajemo kasno. Svi volimo da pričamo, pijemo kafe i družimo se. A razlike? Treba da zapamtite jedno. Bitno je šta smo u sebi. Fizičke razlike su zanemarljive, jer ko zna da hoda ne znači da će uvek stići do cilja.

Jovana Cerovac

Užička gimnazija

III nagrada