**Jak se cítím v této době…**

**(Gilbert F. 7. ročník)**

**Až sfouknu svíčky...**

Brzy budu slavit další narozeniny v čase pandemie. Až budu sfoukávat třináct svíček na dortu, budu si přát, aby se vše už vrátilo do normálu. Budu si přát, aby proočkování obyvatel proběhlo rychle, otevřela se kina, sportoviště, muzea a galerie. Abychom mohli cestovat a setkávat se s přáteli bez obav z nákazy. Aby se všichni dospělí mohli vrátit do práce a děti do lavic. Aby už nikdo netrpěl a neumíral na covid. A tato doba plná stresu byla již za námi. Abychom na ni vzpomínali jako na něco, co nás poučilo a posílilo.

Zpočátku to byla pohoda, odpadla škola, učiva bylo méně a vypadalo to, že budeme mít zhruba měsíc neočekávané “prázdniny”. To jsem se ale hodně mýlil. Po téměř roce mohu vše shrnout takto. Ano můžu vstávat později a ráno se neučesat a nemusím vyrážet do školy. Ano slyším své přátele každý den. Ano můžu během výuky jíst, zpívat si, skládat lego nebo si číst, když jsou kamarádi dušeni z angličtiny. Ale rád bych zase šel do školy a vídal ostatní tváří v tvář, šel si zaplavat do aquaparku a na své narozeniny pozval svého nejlepšího kamaráda!

Hlavní je neztrácet naději, zůstat v bezpečí a v kontaktu s blízkými a přáteli a nepodlehnout depresi.