Macharovo pero 2015

Natálie Řiháková

Základní škola Kolín III, Lipanská 420

6.C

2. kategorie

V jaké době bych se chtěla probudit?

Dětství mojí maminky

 V mém okolí hodně slyším vyprávění o 70. letech. Asi proto, že je to doba, v které vyrůstala moje maminka. Proto, kdyby to jen malinko šlo, ráda bych se probudila právě v téhle době.

 Zajímalo by mě totiž, jaké by to bylo žít v době, kdy slovo mobilní telefon bylo jako z nějakého scifi filmu a děti chodily ven a nezůstávaly doma u notebooků, tabletu a jiných moderních zařízení. Nedokážu si představit, že bych šla s kamarádkou Dominikou ven před barák, vzala si kočárek s panenkou a starší deku, kterou bych si rozložila u baráku na trávu a hrála si na starostlivou maminku tak, jak mi maminka vypráví, co vše se dalo v dětství prožít. Kluci mezi sebou válčili, lezli po stromech, nebo jen na hliněném kopečku pomocí malé čajové lžičky dělali cestičky pro svá autíčka, která potom pouštěli dolů. Kluci a holky hráli společně na schovávanou, šipkovanou a další hry, které my už moc neznáme.

 Maminčino vyprávění vždy pečlivě poslouchám a představuji si, jestli bych tak uměla žít. Vánoce, to je téma, které mě zajímá. Poslouchám, jak mamka vypráví, že exotické ovoce, které mi dneska může každý den koupit v supermarketu, mimochodem, ty taky nebyly, vůbec neznali. Banány, pomeranče a ostatní ovoce prý měli jen na Vánoce a to ještě vlastně moje babička musela stát dlouhé fronty, aby je vůbec mohla koupit.

 Ani výběr oblečení nebyl tak široký jako dnes, takže vánoční dárky nebyly tak štědré, pletené svetry od babiček byly naprosto běžné. A pokud vám bylo víc než dvanáct, rodiče vám začali nakupovat a pod stromeček dávat „výbavu“. Co to je? Hrnce, prostěradla, povlečení, talíře, skleničky. Nedovedu si představit, že bych takový dárek dostala.

 A dostáváme se na téma televize, auta a ostatní technika. Televize byla černobílá a mohli se koukat pouze na dva programy. Víc jich prostě nebylo. Chvíli přemýšlím, kde lidé brali informace a tu mi dochází, že dřív musel číst každý proto, aby si zjistil informace, které ho zajímají. Dnes si pustím animal planet a o přírodě se dozvím víc. Auto si nemohl dovolit každý, na výlety se jezdilo vlakem a více se chodilo pěšky. Dneska, když vidím mamku vařit, je to samý mixer, robot, digitální váha a z vyprávění si uvědomuji, že ani tohle nebylo vůbec běžným vybavením hospodyněk.

 Ze všeho vyprávění mám chuť se ráno probudit a v téhle době, pro mě době pravěku, zažít den bez supermarketů otevřených nonstop, bez rychlého občerstvení KFC a jiných značek. Žádné notebooky, mikrovlnné trouby, tablety a mobilní telefony. V době, kdy se řeklo: „ V 6 hodin budeš doma!“ A i bez mobilního telefonu, jen s hodinkami značky PRIM, se přišlo domů včas na večeři.

 Přežila bych den v 70. letech? Byla bych schopná nemít každý den v batohu mobilní telefon, kterým si kdykoliv mohu zavolat pomoc, nebo si zahrát ve chvilce volna o přestávce hru? Přiznám se, jsou pro mě zajímavá, ale nevím.