**JAK SE CÍTÍM V TÉTO DOBĚ**

**Klára K. (9. ročník)**

Covid, korona, virus, roušky, očkování, distanční výuka, přijímačky, termíny přijímaček, prší, sněží, jste doma, nejste doma, ukliď si, uč se, ustel si postel, jedla jsi něco? ....chaos? Ano. Tak se většinu času cítím.

Je mi 14 let a jsem v deváté třídě na základní škole, v hlavním městě Praze. Podle mě je tohle zatím nejdůležitější rok v mém životě, protože se rozhoduji, na jakou školu půjdu a co chci dělat jako dospělá. Před dvěma lety, když dělala přijímačky moje starší sestra, jsem si myslela, že to bude v pohodě, že se budeme normálně učit ve škole a připravovat se na přijímací zkoušky. Hm, to jsem si opravdu jen myslela.

Dalo by se říci, že distanční výuka je paráda, stačí mi, abych vstala dvě minuty před začátkem hodiny, zapnula počítač a byla na hodině, klidně v pyžamu. Dobrý, ne? Nemusím ráno chodit v zimě, nemusím mít na sobě celý den roušku. Pořád dobrý? Nemusím se tahat s těžkou taškou, všechny školní pomůcky mám vždycky po ruce... Když něčemu ve výkladu nerozumím, i přes snahu učitele, tak mám vždycky kamarády na telefonu. Sice jsem je naživo neviděla ani nepamatuji, ale nevadí.. Babičky a dědu také vídám jen přes videohovor. Ještě, že máme ty sociální sítě.

Také sedím minimálně šest hodin denně u počítače, už jsem zkroucená jak paragraf a na židli si dávám polštářek. O připojení přes wi-fi nebudu ani mluvit.

Také mám moc ráda, když za mnou mamka, která někdy pracuje z domova, každých deset minut chodí a ptá se, jestli je všechno v pohodě. V pohodě, mami?

Připadá mi, jako bych žila pořád ten samý den, jak jsou všechny dny vlastně stejné.

Ale jsem optimistka. Když usínám, tak se mi sice hlavou honí, že v,z,s,k jsou neslabičné, předmětům v bytě počítám objemy a vybrané školy znám jen z online dní otevřených dveří, ale věřím, že bude zase líp.