Milan Barotošík 3.B

Jak si představuji svou budoucnost?

Budoucnost může být pro mnohé z nás jasnou vizí snů a cílů, kterých chceme dosáhnout. Ovšem někteří mohou uvíznout hned na začátku, kdy se sami sebe ptají, co chtějí v životě dokázat. Nic není jisté a cesta za sny je složitá, ale ti, kteří jsou odhodlaní, by se neměli zastavit před každou překážkou.

Pokud se zamyslím, co má budoucnost vlastně obnáší, v okamžiku se mi vybaví vidina dívky, kterou mám rád více než cokoliv nebo kohokoliv jiného. Kdybych měl napsat seznam svých snů, byla by minimálně ve všechn z prvních deseti. Naše nejvyšší cíle nesou však nejobtížnější cesty. Dle mého názoru se přesně touto cestou však musíme vydat, chceme-li prožít svůj život podle svých představ. Život máme jen jeden, je moc krátký, abychom dosáhli všeho, co si vysníme. Proč to ale nezkusit? Proč si nejít za tím, co chceme? Jaký má náš život potom smysl? Život není o tom, abychom žili ve zklamání, strachu a představách. Je o tom, své sny žit a udělat co nejvíce je v našich silách, aby se prodloužil.

Je na světě někdo, kdo by nechtěl život v přepychu? Podle mě nikdo nechce žit na ulici a živit se žebráním. Co ale děláme pro úspěch? Člověk se každým svým činem učí, ať jde o úspěch, neúspěch, problémy či rady jiných. Vše nám sice pomáhá do života, ovšem co je nejdůležitější? Rozhodnutí. Volba a vůle jsou motorem pohánějícím nás na našich cestá. Chcete vést klidný život? Udělejte pro to něco. Co se mne týče, sbírám motivaci a důvody, abych se změnil a rozhodl jsem se, chci si jít za svými sny a nebojím se překážek. Co když budou opravdu těžké? Ať jsou, o to sladší bude pocit z jejich překonání. Rád bych měl vilu v Miami, chevrolet Camaro, dívku, o které sním, a dvě děti. Co dřív? Kde začít? Zkusím odpovědět protiotázkou. Proč ne vše najednou?

Lidská skromnost je dobrá vlastnost. Někdy je však přeceňována. Každý z nás potřebuje motivaci, ale také chválu, docenění. Proč se nepochlubit, když máme čím? Nemyslím to zle. Nikdy jsem se nepovyšoval nad ostatní. To je zásada, kterou se řídím pořád. Nemám na to náturu se povyšovat, vysmívat se atd. Vždy jsem upřednostňoval dobro ostatních před svým.

Není problém v tom, že člověk moc přemýšlí o své budoucnosti? Myslím si, že je potřeba si uvědomit, co chceme. Pokud však moc přemýšlíme o nepříjemnostech nebo povinnostech, které s tím přichází, začne nás to odrázovat..

Nejdůležitější je dle mého názoru si uvědomit, co chceme, a udělat pro to vše. Jen tak prožijeme život naplno. Jen tak si dokážeme splnit své sny a podělit se o ně se svými blízkými. Zbývá mi jedna otázka, na kterou odpověď nemohu naleznout. Co když někdo, kdo je součástí mých snů, nebude mít jako součást svých snů mne?