Co jsem dělal v době, když jsem nemohl do školy

V úterý 10.března jsem se dozvěděl, že ve škole dostáváme volno z důvodu šíření koronaviru. Bohužel jsem toho dne měl malý batoh, protože jsme navštívili festival Jeden svět v kině. Myslel jsem si, že škola nebude jen dva týdny. V tom jsem se ale mýlil jako většina ostatních. Takže jsem nakonec musel dojet do školy pro zbylé učebnice. Máma chodila pořád do práce. S ostatními třemi sourozenci jsme vždy dopoledne pracovali, uvařili si těstoviny a uklidili po sobě. Odpoledne jsem s mladší sestrou a spolužáky chodil po městě. Moji rodiče si ale mysleli, že děláme málo do školy, tak si moje máma po týdnu vzala volno, aby na nás mohla dohlížet.

Když jsme chtěli druhý týden karantény jít na procházku, tak jsme museli buď nosit roušku nebo jet za Prahu. Moje máma zastává názor, že musíme trávit každý den na čerstvém vzduchu a karanténa pro ni byla velký trest. Ale cesta z centra města do volné přírody trvala nejméně hodinu. Při procházce Prahou jsme zase nemohli pořádně dýchat přes ušité roušky a navíc jsme potkávali jen drogově závislé a bezdomovce, nikdo jiný v ulicích nebyl. Jinak přeplněné město bylo vylidněné, fajn na prohlížení si památek, ale nepříjemné byly pokřiky feťáků, at´ jim něco dáme a „nečumíme“.

 Protože máme chatu v lese u Máchova jezera a nemáme sousedy, rozhodli jsme se částečně se přestěhovat. Zůstáváme tam od čtvrtka do pondělí. Zbytek dnů jsme v Praze, protože na chatě nemáme wifi síť a jsme připojení jen na mámy mobil, který má data. Ke splnění spousty úkolů bohužel potřebujeme wifi. Však jsme museli koupit další notebook, aby alespoň tři ze čtyř dětí měly počítač. Táta odmítl homeoffice, protože bychom museli pořídit ještě o jeden notebook více.Vždycky se učíme cca od 8 do 16 hodin, ale dáváme si tam i menší přestávky. Třeba na chatě chodíme na trampolínu si zaskákat nebo si dáme turnaj s bratrem ve stolním tenisu. V Praze si stavím lego. Až se doučíme, tak jdeme zhruba na dvouhodinovou procházku. Jenom ve středu jsem se rozhodl, že nikam nebudu chodit. Procházky totiž nemám rád, nudí mě. V úterý a ve čtvrtek chodím od 11. května na fotbal, ten mám rád.

 Nejvíce učení dostáváme v úterý. V pátek mám spíš volno, protože mám už skoro všechno hotové. Starší bratr a sestra se učí podstatně více. Mladší sestra má zadané úkoly z učebnic a pečlivě je plní. Je fajn, že se musíme učit všichni čtyři, že na to nejsem sám. Nechtěl bych být jedináček.

 Karanténa rozhodně způsobila, že trávím více času u počítačových zařízení, ale také si více čtu knížky. Vyrostla mně za tu dobu noha, ale byly zavřené obchody s obuví. Takže jsem nosil zatím poděděné boty z půdy, abych neměl z maminčiných procházek puchýře.

Nemůžu se dočkat až půjdu k holiči. Vlasy mi totiž hrozně lezou do obličeje.

 Už je to lenošení ale příliš dlouhé, těším se na spolužáky do školy. Mám v plánu si přečíst Dva roky prázdnin, když už sám mám prázdniny půl roku.