Пасля таго, як я даведаўся сваю тэму для сачынення, я ішоў дадому і задумаўся: сапраўды, які ён, мой сучаснік?

Міма мяне ціха прайшоў дзядок, сямейная пара з калыскай, жвава прабег першакласнік, і маю галаву наведала такая думка, што ўсе гэтыя людзі з'яўляюцца маімі сучаснікамі, якімі б рознымі яны не былі: некаторыя толькі з'явіліся на свет, а іншыя ўжо дажываюць свой век, некаторыя толькі пачынаюць вучыцца, а іншыя ўжо цалкам пазналі смак дарослага жыцця. Усе яны такія розныя, але іх аб'ядноўвае тое, што яны мае сучаснікі!

І ўсё ж, якія яны? Цалкам гэта спазнаць нікому не дадзена, але тут я буду судзіць у агульных рысах, абапіраючыся на ўласныя ўяўленні пра сучасніка, якія ў мяне склаліся за ўсё маё яшчэ невялікае жыццё.

Я лічу, што ў сучасным чалавецтве, калі добра ў яго прыгледзецца і трохі «акругліць», можна разглядзець два бакі - белы і чорны. Калі разглядаць белы бок, то да яго можна аднесці шмат станоўчых рыс характару і учынкаў: школьнік перавёў бабульку праз дарогу - спагадлівасць, кіроўца спыніўся, каб прыбраць з дарогі кацяняці, якое выбегла на яе - дабрыня, пакупнік вярнуў лішнюю здачу, якую памылкова дала прадаўшчыца - сумленнасць. І Так яшчэ доўга можна было б апісваць, але я баюся, што мне і тысячы лістоў не хапіла б. Калі ж казаць пра чорны бок, то ў яго наяўнасці няма нічога дрэннага, таму што дзякуючы яму усё знаходзіцца ў балансе. Але ўсё ж я лічу, што свет бы і так знаходзіўся ў балансе і гармоніі без войнаў, палітычных канфліктаў і некаторых іншых адмоўных з'яў сучаснасці (наркотыкі, алкагалізм, тэрарызм). Спусціушыся з нябёсаў на зямлю, можна дадаць, што такая «чалавечая зебра» існавала з часоў з'яўлення першабытнага чалавека, і таму ў гэтым няма нічога страшнага.

Безумоўна, маральныя і этычныя каштоўнасці сучаснага чалавека моцна адрозніваюцца ад каштоўнасцяў людзей, якія жылі ў дзевятнаццатым ці нават у дваццатым стагоддзі. Але грамадства ж не стаіць на месцы, а развіваецца, прычым з вялікай хуткасцю. Не варта забываць, што ў шматлікіх сучасных людзей моцна развіта цяга да высокага (пытаннях быцця, культуры і навуцы), што з'яўляецца несумнеўным(несумненным) плюсам. Вам, можа быць, здасца, што раней было лепш, як многія цяпер кажуць, аднак вось факт з чалавечай псіхалогіі: розум чалавека запамінае ў асноўным толькі добрыя падзеі, забываючы пра дрэнныя, таму што добрае лепш аддрукоўваецца ў памяці. Гэтым можна растлумачыць настальгію некаторых людзей.

У заключэнні я хачу дадаць, што ганаруся сваім сучаснікам і лічу, што ён стаіць на парозе новай,(?) вялікай эры чалавецтва, якую ён пабудуе сваімі рукамі і будзе жыць, ўдасканальваючыся і пазбаўляючыся ад уласных заганл. Так трымаць!