Co jsem dělala v době, když jsem nemohla do školy

 Hned pátý den „karantény“ jsem s rodiči odjela na chatu naší babičky. Normálně bychom jeli na naší ale ta je až na Vysočině takže jsme zvolili dostupnější verzi.

# Prvních čtrnáct dnů mi to připadalo docela v pohodě, ale potom se mi začalo stýskat po škole a kamarádech. Nikdy předtím jsem se netěšila do školy jako teď. Svou práci do školy jsem zvládala dobře, takže jsem občas pomáhala i mým bratrům. Ovšem, to byl trochu oříšek. Obdivuji jejich učitelku za to, že zvládá to neustálé odcházení od stolu a hraní si s tužkami, ale ani Vy to s námi nemáte lehké takže jsem se snažila být trpělivá.

# Po zhruba dvou měsících za námi přijel bratranec. Měla jsem s toho obrovskou radost. Na konec ale zbytečně, protože mě strašně bolelo břicho a nemohla jsem jíst. S mamkou jsme jeli na pohotovost do Prahy, tam jsme byli celý den a potom řekli že máme přijít zase zítra. Prý sem měla hraniční slepé střevo. Tento celodenní výlet do Motola jsme si zopakovali ještě dvakrát. Nejhorší na tom bylo to, že jsem asi čtyři dny nic nejedla ale mohla jsem pít takže jsem musela každých patnáct minut vypít malou sklenici vody. Nakonec mě to samo přestalo bolet a mohly jsme se vrátit na chatu.

# Ve volných chvílích čtu knihy, dívám se na filmy, hraju na flétnu a klavír ale hlavně maluji a kreslím. Ráda si vymýšlím vlastní příběhy a postavy. Také chodím běhat, každý den v pět hodin vyrazím se psem a občas i jedním s bráchů na dvoukilometrový okruh ke zřícenině hradu džbán. Babička má totiž chatu ve vesnici která je hned vedle kopce na kterém stojí. Mám to tam ráda protože je odtamtud nádherný výhled.

# V té „karanténě“ jsem se celou dobu snažila najít něco pozitivního a nakonec jsem zjistila, že to budu brát jako takový čas na věci které jsem vždycky chtěla umět nebo jsem na ně měla málo času. Psa učím další povely. Víc cvičím a kreslím ty komiksy a příběhy.

# Moji bráchové měli narozeniny a vždycky si přáli slepice. Takže jsem s tátou postavila kurník a už tři máme. Snesli nám už jedenáct vajec a bratři jsou šťastní takže myslím, že to naše rodina přežije.