Úvaha - Jak se mám

Jak se mám? To je otázka, kterou slyším běžně, obvykle odpovím: Fajn, dobře, jde to, ale teď se nějak nemůžu rozhodnout. Mám se *dobře* nebo *špatně?* V období koronaviru je to těžké. Jednou si myslím, že je skvělé být doma, ale najednou mě zavalí pocit smutku a pocit, že jsem sama bez mých nejlepších přátel. Domnívám se, že nejsem jediná. Moc mě mrzí, že jsme nejeli na školní hory, na které jsem se moc těšila. Cítím, že je mi to opravdu líto. Den si doma obvykle plánuji. Jsem doma s maminkou, která pracuje z domova a s mojí sestrou. Doma se mám dobře, ale vadí mi, že nemohu jít z naší zahrady bez roušky. Myslím si, ale že mnohem horší to mají lidé, kteří bydlí v panelovém bytě. Doma se také někdy nudím a mám čas přemýšlet. Občas přemýšlím o celkem důležitých věcech, ale přece jen převládají hlouposti. Každý den se díváme na zprávy abychom věděli, co se děje ve světě. Dost mě zarazilo, kolik lidí zemře např. v Itálii. Je mi moc líto lidí v Itálii, protože nemají dost přístrojů. Hodně se bojím, že to bude trvat dlouho a nestihneme jít do školy. Celkem se mi stýská po učení. Myslím, že výuka doma není těžká, ale ve škole hrajeme hry a to mě baví. Hodně mě teď baví čtení, které provozuji každý den. Ráda také peču. Stejně i přes všechny tyto zábavné aktivity jsem smutná. Pořád na to myslím a doufám že se nikomu z naší třídy nic nestane. Doufám, že se ostatní mají dobře.

Anna K., 5. B