Kamarádství a přátelství

1. Úvodní řeč
2. Motlitba
3. Hra
4. Úvaha
5. Diskuse
6. Motlitba na konec
7. Závěrečná řeč
8. Ahoj, všechny vás tady opět vítám. Rád bych začal toto spolčo jedním citátem: **„Nová přátelství jsou pevná, ale stará jsou pevnější.“** Dneska bychom se zabývali tématem kamarádství a přátelství. Tyto pojmy se často pletou a je v nich určitý rozdíl. Někteří to vidí jinak. Jiné to neřeší a berou všechny jako kamarády nebo jako přátelé. To vše si necháme na později. Teďka bych se rád zeptal: „Kdo chce pronést motlitbu na začátek?“ Vidím, že se všichni hlásí, tak na začátek se pomodlím já, na konec už někoho vyberu.
9. „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, Amen. Pane, dej, ať pochopíme, že ne všichni to s námi myslí vážně; že ne všichni nás mají upřímně rádi; že ne každý, kdo mi řekne, že je můj kamarád můj kamarád doopravdy je. Otče náš… Amen.“
10. Tak, teďka si zahrajeme takovou malou hru. Dneska to nebude žádná akční, strategická nebo logická hra. Chci, abyste si uvědomili, v čem jste silní, co dokážete snést, ale taky co vám může ublížit a zranit, respektive ne co, ale KDO!!

Hra… spíš aktivita spočívá v tom, že se zamyslíte a na papír si napíšete 3 vlastnosti, ve kterých vynikáte, ve kterých jste dobří a věříte si v nich. Pod ně si napíšete 3 další vlastnosti, kterých se třeba vy sami bojíte, snažíte se je potlačit či skrýt. Pak si vyberte kamaráda, přítele, se kterým budete spolupracovat. O kterém si myslíte, že o vás ví hodně. Potom on bude tipovat vaše silné stránky, prohodíte si to a nakonec budete tipovat vaše slabé stránky. Chci, abyste ho k těmto vlastnostem přivedli! Ne, že mu je vyvalíte hned z fleku a konec. Chci, abyste mu je snažili nějak vysvětlit buď na příkladu, nebo jinak oklikou. Pokud budou nějaké otázky, budu na příjmu ☺

………… dám jim na to cca 15 minut *…………*

No, tak jak jste byli úspěšní? Pokud protějšek uhodl všechny vaše vlastnosti, až už dobré nebo ne, gratuluji, zná vás dobře. Pokud ne, nevadí! To, že váš kámoš nebo kámoška neuhodla vaše vlastnosti, neznamená, že není dobrý/á přítel/kyně. V této aktivitě jsem chtěl, abyste si uvědomili, v čem jste dobří, co vám jde, jaký jste charakter, co byste měli zlepšit a na čem pracovat, atd.

Muže se totiž stát, že na ty slabé, špatné stránky vaší osobnosti muže i kamarád zaútočit a uštědřit vám bolestivou ráno. Tímto se i dostávám k hlavnímu tématu dnešního spolča, což je – ještě jednou připomínám – kamarádství a přátelství!

1. Na internetu jsem četl různé úvahy, eseje aj. Mimo jich se mi líbily i některé citáty. Třeba se budou líbit i vám: *„Přítel v tísni pomáhá, v chudobě léčí, v boji na smrt sám život svůj za tebe položí.“* nebo „*Přátelství spočívá ve výběru člověka, kterého jsme si zvolili pro jeho povahu a dali mu jednou provždy přednost.*“nebo „*Dobré jest i v pekle míti přítele*.“

Všechny tyto citáty jsem vybral, protože se mi líbily a říkají vše, o čem bude řeč. Mezi pojmy kamarádství a přátelství je totiž rozdíl. Aspoň já si to myslím a vnímám to tak. Kamarádství je totiž relativní pojem. První kamarádství vzniká již ve školce, kde považujeme za kamarády všechny, kteří se s námi hrají s hračkami, nebo si hraji na schovávanou nebo se s námi zrovna nemlátí. U holek to nejspíše bude tahání za copek. „☺“ Další kamarádství vzniká na základní škole. Tady jde o to, že se setkáváme se stejnými dětmi 5 dnů v týdnu 9 let, neberu v potaz gymnázia, tam je to jiné. Zde si již nehrajeme s hračkami, začínáme se učit, dostáváme úkoly. S tím souvisí právě pojem kamarádství té doby. Necháme opsat domácí úkol, poradíme při písemce a z toho se vyklube kamarádství. O přestávkách spolu chodíme po chodbě, povídáme si, co jsme včera odpoledne hráli na počítači, na co jsme se dívali v televizi apod. V tomto období často měníme kamarády. Je to prokázané. Teprve děti (dospívající) v letech mezi 13-15 lety věku si vybírají nejlepší kamarády na delší dobu. Opět to bývají spolužáci ze třídy nebo ze školy. Jednoduše jsou v kontaktu denně a vnímají hlouběji vlastnosti protějšku. Po základní škole, pokud se dostanou dva kamarádi na gymnázium nebo střední školu baví se dál, jsou stále kamarádi. Pokud ne, kamarádství většinou skončí – není kontakt. Opět získáváme nové kamarády, s nimiž budeme 4 roky ve styku. Pak maturita a u některých vysoká škola. Zde už je to jinak. Sice si opět vybíráme kamarády, ale toto kamarádství již může přerůst v přátelství. Vše to předtím je jakési oťukávání si lidí, abychom věděli, jaké vlastnosti u lidí nám vyhovují. Ne každý člověk se svými vlastnostmi není ten pravý, aby byl náš přítel. Samozřejmě ale nezáleží jen na vlastnostech. Záleží také na tom, jaký ten člověk je. Jestli je rozumný, dokáže udělat vtipek ale ne se ztrapnit před celým obchodem, jestli je věrohodný, poctivý, můžeme se mu svěřit atd. Pamatuji si na jednoho kluka, který ztrapňování ostatních kamarádů a především sám sebe vyhledával.

Jednou jsme byli v Kauflandu a jak je tam ten rozhlas jak tam říkají, že ať se ten a ten dostaví na tu a tu pokladnu. Tak ten kamarád začal přes celé kolo křičet: „Co to je za hlasy?!?! Mám je uvnitř hlavy!!! At už přestanou mluvit!!! Pomooooc!!“ Jo, ono to bylo vtipné, ale kdyby to udělal někde za regály jenom pro moje pobavení, ale on to udělal uprostřed davu, a jak jsem se potom mohl cítit?...

Ale zpět k tématu. Jednoduše když přeroste kamarádství v přátelství, je to něco velkého, něco jiného. Něco co je na celý život. Teda aspoň by mělo být. V příteli musíte mít oporu. Jak ji někteří z vás třeba mají ve svém miláčkovi, tak takovou nějakou ji musíte mít i v příteli. Avšak i příteli neříkejte všechno, je to jenom člověk, může se stát, že i nechtěně se muže prořeknout.

Opět přidávám příklad, který se mi vžil do paměti. Kdysi jsem četl nějakou báji o třech čarodějnicích, které se vydávaly za normální ženy v jedné vesnici. V bytě ale provozovaly svoje „kejkle.“ Jednoho dne je viděl mladý hoch, který šel kolem oken. Ony ho chytly a chtěly zabít. Slíbil jim, že když ho ušetří, že to nikomu živému neřekne! Nikomu to neřekl, až jednoho dne na veselce se opil tak, že nevnímal nic kolem. Jak byl v euforii, objal dřevěný sloup a řekl: „Ty tři ženské tam v koutě jsou čarodějnice, viděl jsem je jak čarují, ale nikomu to neříkej, je to jen mezi námi.“ Slyšeli to všichni obyvatelé vesnice a za nějaký čas byly čarodějnice upáleny. Nic mu ale do té doby udělat nemohly, protože on jim slíbil, že to nikomu ŽIVÉMU neřekne. ☺ Proto si choulostivé věci nechávejte jen pro rodinu….

Jak bylo na začátku citátu řečeno: *„Přítel v tísni pomáhá, v chudobě léčí, v boji na smrt sám život svůj za tebe položí.“* Tímto chtěl autor říct, že přítele poznáš v těch nejhorších situacích. V takových, kdy už se musí i něco obětovat. Kamarád vám půjčí peníze a chce úrok; přítel vám je půjčí a nic nebude chtít. Pokud by vám šlo o život, kamarád uteče; přítel se vás pokusí zachránit za každou cenu. Když se pohádáte s kamarádem, on na vás bude naštvaný, bude hnusný a bude útočit na vaše slabiny, ty slabé vlastnosti, které vás mohou zranit! Přítel bude taky naštvaný, jsme lidi a ne roboti, bude třeba i ukřivděný, ale nepoužije ten hněv proti vám! Na začátku spolča jsme měli aktivitu, kde jsme hledali vaše slabé stránky. Chci, abyste si je zapamatovali a dávali pozor, komu je řeknete; komu se otevřete. Může to být „pouze“ kamarád.

Na závěr bych rád řekl, že toto je můj osobní názor, každý má na toto téma svůj názor. Jiní neřeší rozdíl pojmu kamarád **X** přítel. Chápu to, je to přirozené jednou říct kamarád jindy zase přítel. Jen na vás apeluji! Uvnitř SEBE si uvědomte, kdo je pro vás kamarád a kdo přítel v pravém slova smyslu! Ten, kdo vám řekne „ty vole, dík za chipsy, jsi fakt kámoš“ to zřejmě nemyslí upřímně a není to tvůj kamarád. Dokažte uvnitř sebe rozdělit ty pravé přátele od třeba i falešných kamarádů. A ještě jedno… **Vybírejte si přátele uváženě a dlouho!**

………..pauza………….

1. V této části bych rád rozvedl diskuzi. Rád bych znal vaše názory na toto téma. Je to určitě zajímavé téma k diskuzi. Hlavně nikdo nikoho nebude překřikovat, nebude se bavit s kamarádem/přítelem vedle sebe, nebude shazovat názor jiných, však to znáte.

... Teď by se měla rozvinout diskuze právě s názory, že někdo to nemusí řešit, jiný vidí přítele jinak a jinak vnímá postavení přítele a kamaráda. Někdo zase vidí celou situaci úplně jinak; z jiného pohledu. Záleží na tom, kolik lidí (=názorů) se sejde a jak budou aktivní a komunikativní k tomuto tématu…

Tak, děkuji za to, že i vy jste se podělili o své názory na věc, každý si z toho vezměte to potřebné.

1. Kdo si vezme závěrečnou motlitbu?… je mi to jasné, všichni jste unešení moji řečí tak mlčíte ☺. Dobrá, takže: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého…Amen. Děkuji Ti, Pane, za to, že jsme se zde mohli sejít v tak hojném počtu a prosím Tě, abys nám pomáhal vybírat si správné přátele do života, amen. Ve jménu Otce… Amen.
2. Tak se mějte fajn, ať se vám daří ve škole doma, ať vás rodiče poslouchají a nezlobí. Dnešní spolčo ukončím jedním vtipkem a citátem: **Citát** – *„Nezajímej se o množství, ale o kvalitu svých přátel*.*“* A **vtipek** – *„Jestli do večera neseženu sto táců, budu se muset nejspíš zastřelit!” stěžuje si chlápek příteli. „Nemohl bys mi pomoct?”  
   „To asi těžko,” prohlásí kamarád. „Já totiž nemám žádný revolver!”* Takže asi tak ☺

Marek Cinciala

*U hry jsem zvažoval tu, kdy si jeden stoupne na stůl a ostatní ho chytají při pádu zkříženýma rukama. Hra to není špatná, ale určitě ji znáte a tato mi připadla zajímavější a jednoduše „JINÁ.“*

*Kurzívou jsou citace, červeně můj text k vám, týmákům. Doufám, že se vám celkově tato práce líbila a i vy jste si z ní něco odnesli.☺*

*Mějte se fajn, všechny vás zdravím, Marek C.*