**STOP VRŠNJAČKOM NASILJU**

 Kad sam bila u  4. razredu, bila sam svjedokinja vršnjačkom nasilju. Krenimo ispočetka…

               Bilo je to kad sam vidjela da neki dečki viših razreda zezaju i maltretiraju jednu curu iz mojeg razreda. Pitala sam je što se događa, ali mi nije htjela reći. Kada smo išle iz škole, rekla mi je da su je zezali zato što ima dobre odjene (govorili su da je „štreber“). Pitala sam je treba li joj pomoć i rekla sam joj neka kaže učiteljici, ali nije htjela. Rekla je da će ona s njima to riješiti. Prošlo je nekoliko dana i tada sam opet vidjela da joj razbacuju knjige po hodniku. Osjećala sam se krivom što nisam nikome rekla. Kada sam došla doma, pitala sam mamu što da napravim. Mama mi je rekla da ako ona ne želi da ja nešto poduzmem, neka se ne miješam.  Nisam tu noć spavala jer sam mislila na to kroz što sve ona prolazi. Kada sam drugi dan došla u školu, vidjela sam je uplakanu i rekla sam joj da ćemo poslije nastave reći razrednici što joj se događa jer više ne može biti svaki dan u suzama. Razrednica je rekla da će ona porazgovarati s njima, njihovom razrednicom i s roditeljima. Nakon toga oni su joj se ispričali. Bilo mi je lakše kada se to riješilo i kada sam vidjela na njoj osmjeh koji dugo nisam vidjela. Postale smo najbolje prijateljice.

              Nakon toga pomagale smo svima kojima se to isto dogodilo.

 Dora Drvenkar, 5.c