Ce tie nu-ti place,altuia nu-i face

 Eu si verisorul meu,Andrei,sa ne intelegem?!Nici vorba.O da…poate fi posibil,poate nu.Toti care ne cunosc si ne vad cum ne comportam unul fata de celalalt ne gasesc o scuza,ba ca suntem prea mici,ba ca asa ne iubim,nici eu nu inteleg.Dar sa va povestesc cate ceva ca sa intelegeti mai bine.

 Andrei era vesnic nemultumit.Niciodata nu era de accord cu ce vroiam eu sa ne jucam.Arunca,trantea si strica jucariile.Era de speriat!Eu mereu trebuia sa cedez,fiindca sunt mai mare.Ma suparam si nu mai vorbeam cu el,dar pe termen scurt,pentru ca se repeat iar,si iar,si iar.

 Pentru ca eu eram “cel mare”trebuia sa gasesc o solutie potrivita pentru a rezolva aceste neantelegeri dintre noi.Mereu ma intrebam”De unde a invatat toate acestea?”insa,nu gaseam raspuns la intrebare.Nici parintii nostri nu mai stiau cum sa trateze situatia in sine,ii exasperam.Asa nu mai ajungem nicaieri,trebuie sa facem ceva.Dar ce?...Fara sa imi dau seama,am inceput sa imi schimb comportamentul fata de Andrei.L-am lasat sa fie el liderul si sa fac ce vrea el.Surpriza!!!Varul meu a inceput si el sa se comporte civilizat cu mine si cu cei din jur.Mi-am dat seama ca eu sunt exemplul lui in tot ce faceam.El ma imita pe mine.Acum petrecem mai mult timp impreuna si in fiecare moment ne dam seama ca avem multe lucruri in comun.Toata lumea a ramas surprinsa de atitudinea noastra si de schimbarea in bine.

 Am inteles ce inseamna prietenia si valoarea ei,iar eu am inteles sensul cuvintelor:”ce tie nu-ti place,altuia nu-I face”.

Bolea Mihai,cls.a-VI-a A