**Co jsem dělal, když jsem nebyl ve škole**

Hned o víkendu po uzavření škol celá naše rodina odjela na naši chatu k Turnovu. Jeli jsme na běžky na Jizerku, ale den na to se z důvodu vyhlášení nouzového stavu parkoviště na Jizerce uzavřela. Večer jsme pak šli do restaurace oslavit tátovi narozeniny a den na to všechny restaurace zavřeli. Od té doby jsem vlastně žil celé dva měsíce nepřetržitě na naší chatě. Přestěhovali jsme čtyři počítače a tiskárnu.

Ráno jsem se vždy vzbudil tak ve čtvrt na devět a dal jsem si snídani a poté jsem se až do oběda učil. Odpoledne jsem si vždy hrál na zahradě s mým mladším bráchou nebo jsme šli na výlet někam do skal. Protože jsme byli v přírodě tak jsem roušku moc nenosil, pouze do místního obchodu. V těchto dvou měsících jsem pozoroval něco, co jsem nikdy v životě neviděl. Vždy totiž přijedu na chatu někdy v březnu, kdy tady není ještě zeleno, ale když pak přijedu někdy v dubnu už je zde vše zelené. Tenhle rok jsem měl šanci pozorovat přírodu, jak rozkvétá a jak se zelená, a to se mi velmi líbilo. Prvních pár týdnů mi bylo líto, že nemohu chodit do školy, ale postupně jsem si na to zvyknul. Je dobré, že vesnice, ve které máme chatu je u řeky, u které vede pěkná cyklostezka až do Turnova. Díky tomu jsem každý týden jezdil na kolo.

Od půlky května jsme většinou přes týden v Praze, protože rodiče zde mají nějaké povinnosti a moje sestra už chodí do školy a já na tréninky. Ale o víkendu jezdíme stále na chatu. Včera jsme dostali dopis od paní ředitelky kdy už budu moci do školy, takže už se docela těším.

Radim Votava