Karanténa

Tohle by mělo být vyprávění o mém času stráveném v karanténě. Upřímně toho není moc co povídat, ale pokusím se.

 Většinu času jsme strávili doma. Když říkám ,,jsme”, tak tím myslím mámu, tátu, našeho psa a mě. Není nás tu mnoho, takže se v domě dá skvěle pohybovat, skoro aniž bychom se museli vidět. Já vím, není asi moc hezké tohle říct, ale občas je to příjemná změna. K něčemu je to dobré. Teď jsme už asi tři měsíce na chalupě. Máme velkou chalupu s velkou zahradou. To si užívá zase naše fena. Může jít ven a zpět kdykoli se jí zachce. Stejně radši otravuje, když na něčem pracuji. Právě teď sedí vedle mě a je naštvaná, protože do mě už tři minuty strká míčkem a já sedím na gauči a píši tohle vypravování.

Jinak to jde, to jsem zavřená nahoře ve svým pokoji. Dneska mě tu, bohužel, nechali moji rodiče samotnou a já musím dávat pozor na psa. Jinak obvykle vstávám někdy okolo deváté až desáté (je to skvělé, když nemusím vstávat v půl sedmé) a potom potichu dojdu dolů. Máma má pravidelně nějaký meeting, tak se mimicky pozdravíme, já se nasnídám a zase zmizím nahoru. Zkontroluji e-mail, google classroom a podle toho se rozhodnu, co budu dneska dělat. To všechno stihnu tak nějak do půl jedné a končím okolo páté až šesté.

Většinou si po učení jdu buď na chvíli číst nebo dělat něco jiného. Prostě co mě baví. Jakmile skončí máma s prací a přijede táta (pardon, o tom jsem se zapomněla zmínit, táta každý ráno odjíždí do Prahy a vrací se večer) tak v obýváku uděláme sešlost a domluvíme se, jestli půjdeme večer na procházku nebo jak to bude další den. Obvykle se shodneme na procházce a jedeme se projít k rybníkům. Krásné místo. Je jich pět za sebou, jeden nebo dva si vybereme a obejdeme je. Často to končí u jednoho. A však, všichni jsme spokojení. Máma a táta se projdou, já si obvykle trochu zaběhám. No a pes miluje vodu, takže to většinou skončí mokrým psem a úmornou cestou domů vedle toho smrdícího zvířete.

Popravdě bych takhle dokázala žít. Líbí se mi ta představa, že se můžu probudit kdy chci a můžu jít ven kdy chci. Celkově jsem takhle nějaká uvolněnější. Samozřejmě tu ještě překáží ta škola, to už by ale byli prázdniny.

**Doufám, že se vám moje vyprávění líbilo. I když si nemyslím, že je to moc jako vyprávění. Nu, budu doufat. Přeji vám hezkou karanténu a aspoň tak v pořádku, jako ji mám já.**