Macharovo pero 2015

Zuzana Veselá

Základní škola Kolín III, Lipanská 420

6.B

2. kategorie

V jaké době bych se chtěla probudit?

Návštěva v pravěku

 Dostala jsem za úkol promyslet si, v jaké době bych se ráda probudila. Nebylo to jednoduché, ale ráda bych se probudila v pravěku. Určitě se ptáte proč? Protože v pravěku nebyla škola, takže děti nemusely brzy ráno vstávat, jít na autobus a psát domácí úkoly a testy a řešit tvrdé a měkké i,y. Rodiče nemuseli do práce a byli se svými dětmi více. Každé ráno vyběhli z jeskyně, zakřičeli Huha, huha….a lehce oblečeni v kožešinách a kůžích a začali hledat a lovit mamuta…. To byla ale vydatná snídaně. Kdo neulovil, musel na kořínky, aby neměl hlad. Při lovu se dorozumívali svou řečí, takže kdyby Vám měli převyprávět tenhle sloh, tak by to vypadalo asi takhle: He hunu musí glomo no honoo gogo…. Určitě to ale nebyla taková legrace, jak si to představuji já, ulovit takového obrovského mamuta, to jim dalo spoustu práce.

 Myslím si, že v této době si mezi sebou lidé nezáviděli, měli se rádi a pomáhali si, aby přežili, ne jako v této době, kdy si všichni ubližují, závidí, kradou a nepomůžou si navzájem. Přemýšlela jsem, jak v této době vypadal jejich dům. Jeskyně. Žádný tablet, počítač, elektrika, voda, záchod a koupelna. To je pro většinu dnešních dětí strašná představa, stejně jako pro mě. Jestli to vypadalo jako ve Flinstounových? To asi ne, ale kdybych tam bydlela já, představovala bych si svou jeskyni takhle: Měla bych tři pokoje, obývák - kamennou LG televizi, sedací soupravu vyloženou bílými oblázky s nadýchanými polštářky z mamutí kůže. Uprostřed druhé místnosti bychom měli sporák – díru v zemi, v ní klacky a navrch mřížku ze zubů šavlozubého tygra. Vedle z větví udělaný stůl a z placatých oblázků kamenné talíře. Koupelnu by obsluhoval slon s dlouhým chobotem a na povel by pouštěl vodu. V posledním pokoji bychom spali na větvičkové posteli vystlané listím a mechem. Bydlela bych s mamkou, taťkou, bráchou a sestřičkou. S bráchou bych mastila hry na kamenném tabletu. Při té představě se musím smát. Jen by nás asi brzy bolela ruka a měli bychom rychle odřené palce. Před jeskyní by nás hlídal náš domácí mazlíček – šavlozubý tygr Diego. Hlavně, aby nepřišla nějaká povodeň, aby nám to ten krásný domek nevyplavilo. Pravda je, že pravěcí lidé trávili všechen čas venku, v létě i v zimě.

 Když tak nad tím vším přemýšlím, jsem docela ráda, že žiji ve své době, já si pravěk představuji docela zábavně, ale pro lidi, kteří tam žili, to asi moc zábavné nebylo, měli spoustu práce a starostí s uživením rodiny, hrozilo jim spoustu nebezpečí, nemocí, úrazů, takže se raději ze svého snu rychle probudím a hurá do 21. století za svými kamarády, rodiči a sourozenci, i když nad tou školou bych ještě možná zauvažovala.