Поразка. Тисячі людей щодня стикаються з цим поняттям. З одного боку, вона нищівна, жорстока, а з іншого – відкриває нам очі, дає сили для вирішального кроку. «Все що нас не вбиває, робить нас сильнішими»,- говорить нам Ніцше. На моє переконання, протягом всього життя, методом поразок, і формуємо ми свої навики та характер.

Чому я так думаю? Я можу з власного прикладу сказати, що саме поразки навчили мене тверезо аналізувати свої недоліки і робити висновки. Боятися помилок означає ховатися від життя, припинити саморозвиток.

Тема мого роздуму порушується у творі Дэниела Киза «Квіти для Елджернона». Усе життя головний герой плекав надію на те, що він зможе вилікувати страшну недугу і підвищити свій інтелектуальний рівень. Здавалося, Чарлі майже досяг своєї мети, але експеримент провалився. Чоловік був не в змозі змінити своє становище. Він не впав у відчай,а ,навпаки, продовжував розвиватися самостійно.

Хочу навести приклад із реального життя. Напевно, всі чули про поразку Володимир Кличко у бої з Тайсоном Ф\*юри. Цей розгром став для виданого боксера першим за останні 11 років. Пів години. Саме стільки знадобилося профі для того, щоб стати ніким. Страшно? Авжеж. На щастя, спортсмен опанував буревій емоцій і не збирається закінчувати свою кар’єру.

Отже,можна дійти висновку, що вчать нас, відточують наш характер.