**Nasilje**

Riječ od samo šest slova. Riječ koja iza sebe skriva bol, patnju i mnogo suza. Riječ izgovorena bezbroj puta, no još uvijek nedovoljno. Unatoč mnogim pokušajima njenog suzbijanja, ona još uvijek nastupa punom snagom. Dakako sjajnija je no ikada. Nasilje sve sigurnije korakom preuzima kontrolu. Nastanjuje se u svakodnevicu mladih sve više i više.  Zasljepljuje  svoje  žrtve zatvarajući im izlaze  iz problema  i polako pretvarajući njihovo razmišljanje u pesimizam. Otvara pogled u svijet nade. Odnos nasilnika prema žrtvi možemo prikazati poslovicom: „Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane“. To je misao kojom se vode današnji nasilnici. Nasilnici traže sreću u tuđoj nesreći. Uživaju u slatkoj podrugljivosti koju usmjeravaju slabijim od sebe. Nasilje danas prelazi granice svih oblika psihičkog, fizičkog i seksualnog  zlostavljanja te zlostavljanja   putem interneta (*cyberbullying*). Psihičko nasilje daje život novim, ne tako jednostavnim i kratkim riječima. Nažalost, te riječi nisu ništa drugo nego uvrede. Naime  psihičko nasilje podrazumijeva  zlostavljanje riječima i verbalne napadaje. Riječi bole oštrije nego  izravan ubod noža u leđa. Biti nazvan  pogrdnim imenom peče jače od bilo kojeg šamara. Šamari i ostali udarci pripadaju fizičkom nasilju. Kao što nijedan oblik naselja nije bezazlen, tako nije ni ovaj.  Fizičko nasilje mnogo je teži pojam od pojma bezazleno. Kako većina ljudi smatra da nekoliko udaraca nije vrijedno zamaranja, nije nepoznato da broj žrtva raste. Nasilnici se ne mogu suzdržati i ponekad prijeđu tanku granicu između  života i smrti. Postoje mnogi slučajevi u kojima su žrtve izvrijeđane bez veze. Ovdje bih se željela dotaknuti slučaja  dječaka iz Kanade koji je bio vrijeđan jer nosi ružičastu majicu. On je bio vrijeđan iz čiste dosade.  Ne znam koliko je takvih slučajeva  potrebno  da se podigne svijest o tako strašnim stvarima koje se događaju gotovo svakodnevno. Svi smo mi izloženi nasilju. Svatko od nas u određenom trenutku može postati ovaj dječak zato STOP NASILJU. Širite ljubav, a ne mržnju.

 Nela Hutinec, 5. D