**ANO, VINA JE NA MÉ STRANĚ – MOTIVACE PŘÍBĚHEM**

**Školní výlet**

Výlet do technického muzea začal báječně. Průvodce vše skvěle vysvětloval, všem se vystavené předměty líbily. Časem se o slovo přihlásila únava.

Paní učitelka navrhla jít na občerstvení do kavárny. Požádala děti, aby se chovaly slušně. Nápad byl nadšeně přijat a děti se hrnuly dovnitř. U stolků bylo plno, volné byly pouze dva vzadu v rohu. Jako na povel se strhla tlačenice. Kdo si sedne? Honza byl vždycky první a nejsilnější. Strčil do Petra, náhle se ozvala rána a třeskot rozbitého skla. Stolek s nádobím byl na zemi. Vedoucí kavárny byl nesmlouvavý, chtěl škodu zaplatit.

Paní učitelka začala vyšetřovat, kdo škodu udělal. Nejblíže byl Petr. „On“, znělo z úst celé třídy. Petr stál, jako by zkameněl, celý rudý, a jeho tiché „Někdo do mě strčil“ neslyšel nikdo, kromě Honzy. Ještě Čestmír věděl své. Šťouchl Honzu do zad. „Tak se přiznej, že jsi ho strčil ty. Jindy se nebojíš, nejsi přeci zbabělec.“ Honza mlčel. „Proč já“, ozval se po chvíli, „tlačili se přece všichni.“

Cestou domů byla třída neobvykle tichá. Honzovy oči stále bloudily k Petrovi. Byl rudý a měl hlavu skloněnou. Honza dobře poznal, že zadržuje slzy, ale mlčel. „Ty jsi vážně zbabělec“, slyšel Honza v duchu vnitřní hlas, „copak nemáš ani špetku odvahy?“ Neměl.

Před školou čekali Petrovi rodiče. Honza viděl, jak mluví s třídní učitelkou. Dobře věděl o čem. I na něj čekala maminka. „Jak ses měl, Honzo, jaká byla exkurze?“ Honza náhle nemohl mluvit, bylo mu úzko. Slzy se mu začaly koulet po tvářích a bylo to venku.

„To je dobře Honzo, že jsi to řekl“, sdělila maminka vážně. „Pojď, půjdeme za Petrem, jeho rodiči a paní učitelkou. Uvidíš, že se to zvládne.“

Paní učitelka se dozvěděla pravdu. Honzovi rodiče škodu zaplatili. Spolužáci pomohli také z třídního fondu, tlačili se přece všichni. A co víc? Honza a Petr se stali nejlepšími kamarády.

Honza dokázal sobě i druhým, že není zbabělec.

 *Převyprávěno podle časopisu Duha*