Co jsem dělala během karantény

Jako asi každé dítě jsem na začátku byla štěstím bez sebe, myslela jsem si, budu doma, školy bude málo. Ale pak to byl děs. Každý den jsem se musela minimálně 6 hodin učit. Taky se po mně chtělo abych pomáhala s domácností, abych si hrála se svým štěnětem a tak dále. Začalo mi to pěkně lézt na nervy. Pořád nějaká škola, pomáhat doma, psi, škola, domácnost, psi a tohle pořád dokola. Ten stereotyp mi už šel na mozek. A k tomu ještě babička je ohrožená skupina, roušky a strach. Mojí záchranou se stala rutina podobná té klasické co mám ve škole. Začala jsem zase vstávat na budík, posnídala jsem, umyla se a převlékla se, a to všechno do 8 hodin. Potom jsem se do oběda učila, chystala jsem na stůl oběd,odpolední pauza, dodělat školu, pohrát si se psy a mám volno. Tuto rutinu jsem ale velmi rychle nahradila jinou: vstanu v 7:30, pak do 10 koukám na telku pak se do 11 myju a převlíkám, potom je oběd, polední klid, protestování,protestování, trocha školy, film a spánek. Taky jsme přestali sledovat zprávy a tím přestala houstnout atmosféra. Jako každý jsem měla taky období, že mi příšerně chyběli kámoši, učení doma mi přišlo na nic a to, co jsem do té doby na škole nenáviděla, mi začalo setsakramensky chybět. Ale tohle období jsem už dávno přešla a pomocí k tomu bylo to že jsem začala zase chodit na koně, kde jsem se scházela s Kiki Smyčkovou. Tak takhle to se mnou teď vypadá.