Kodėl pasauliui reikia maištininkų?

Žmogus iš prigimties yra linkęs nepaklusti nustatytoms gyvenimo normoms. Asmuo nuolatos bando išsiskirti, siekti užsibrėžtų tikslų, parodyti, jog yra šio to vertas, o tai skatina maištauti. Drąsus žmogus nebijo aplinikinių rūstybės, jo yra prisibijoma, todėl visuomenės jis yra vertinamas neigiamai. Nepaklusnumas iš pažiūros blogas dalykas, kuris gali daryti neigiamą įtaką aplinkiniams, kartais tampa būtinybe, kai tenka kovoti su negailestingu likimu. Vis gi, kaip pasauliui pasitarnauja maištininkai?

Visų pirma, maištaudamas žmogus kovoja dėl aplinkinių gerovės ir laimės. Manau, kad maišto formų yra daug ir visos jos gali turėti skirtingą prasmę. Priešinimasis: aplinkybėms, smurtui, neteisingiems idialams, net valstybės nutarimams gali tapti būtinas – tai maištas. Šiuolaikinis žmogus dažnai konfliktuoja, maištauja, kai jam tai atrodo būtina, o tai dažniausiai matoma šių dienų žiniose, kaip yra kovojama su prievarta ir nesąžiningais vyriausybių nutarimais. Žmonės nuolatos siekia susikurti geresnę ateitį, todėl dažnai griebiasi kraštutinumo - maišto. Apie siekį, suteikti laimę visai žmonijai, rašė lietuvių rašytojas, publicistas, lyrinės prozos pradininkas Jonas Biliūnas kūrinyje „Laimės žyburys“. Pasakoje pasakojama apie pranašystę, jog visos žmonijos laimė slypi ant aukšto kalno, laimės žyburije. Mintis, kad laimę galima pasiekti užkopus į šį kalną vilioja žmones ir to imasi jaunuoliai, nebijantys baisių išbandymų. Toks stebuklas reikalauja stiprios valios, nes tie, kurie jos neturi, labai greitai netenka gyvybės. Pasiekus laimės žiburį žmonės tapo laimingais, užsibrėžtas tikslas buvo pasiektas, nors žuvo daug žmonių, maištas prieš visas blogybes, kurios trukdė siekiant tikslo buvo įveiktos. XIX a. rašytojas Jonas Biliūnas sirgo džiova, su šia liga jam teko kovoti iki pat mirties, nuo jos žuvo ir daugialis kitų žmonių. Laimės žiburio įvykius galima sieti su žmonių kova prieš šią ligą, nors ji buvo nepagydoma, bėgant laikui buvo atrasti vaistai ir tarp žmonių pasklido laimė. Vadinasi, dėl laimės reikia kovoti, nes kitaip ji yra nepasiekiama žmonėms, o svarbiausia kovos priemonė yra maištas, keičiantis pasaulį.

Be to,..... Mano nuomone.... Šių laikų žmogus.... Taigi.

Apibendrindamas galiu teigti, kad maištaudamas žmogus siekia tam tikrų tikslų, kurie turi skirtingas pasėkmes ir yra reikšmingi aplinkiniams. Maištas dėl gerų siekių yra pateisinamas, o dėl blogų turi būti smerkiamas. „Laimės žiburyje“ žmonės maištauja dėl bendrų tikslų, nepasiduoda likimui, o kūrinyje „Svetimas“ žmogus kovoja su absurdu, kurį kuria žmogus ir pasaulis, jo aplinkiniai nepastebi ir patys elgiasi neteisingai, todėl maištininkai yra būtini pasauliui, nes būtent jie gali jį pakeisti.