V první části tábora se mi zdálo, že se do toho vůbec nedokážu vžít, a hodně mě to mrzelo. Pak jsme ale vstoupili do podzemí, tam to bylo tak malé a stísněné… Najednou jsem si to všechno představila, a když jsme pokračovali dál úzkými uličkami, dělalo se mi špatně. Jak hrozně se museli vězni cítit…

A pak přišla plynová komora. Té jsem se bála nejvíc, byl to silný zážitek, velká temná místnost, ve které to divně zapáchalo a ve které se určitě nikdo necítil dobře.. Pořád jsem ale čekala, že v druhé části to bude horší, už jenom proto, že všichni, o kterých jsem četla, byli právě v Auschwitz-Birkenau.

Když jsme přijeli do druhé části tábora a já uviděla tu známou hlavní budovu a koleje vedoucí přímo do tábora, přestala jsem chápat, že jsem opravdu tady. Nemohla jsem uvěřit tomu, že chodíme po místech, kde se ještě před pár desítkami let dělo něco tak strašného a pro nás dnes už nepředstavitelného. Že právě tady zemřelo tolik nevinných lidí… V Birkenau to bylo obrovské, mnohem větší, než jsem si představovala. A ty hrozné podmínky ve kterých tu žili, nebo spíš přežívali…

 Píše se mi o tom těžce, vím, že to nedokážu popsat moc dobře. Toto prostě musí vidět každý na vlastní oči. Jsem vděčná, že jsem se sem mohla podívat a doporučila bych to všem. Protože už nikdy nesmíme nic takového dopustit!!

Pavlína Mikulincová, 9.tř.