Dezinfincirana godina

Prvi dan škole dočekale su nas maske nove.

Stavili ih na lice, pa nitko nije mogao vidjeti naše tinejdžerske prišteve.

Morali smo ruke dezinficirati,

ali barem znamo da su virusi nestali.

Pozitivnih stvari još ima.

Jer sada imamo dva ili tri velika odmora.

Napokon ne moramo vući po školi teške torbe

Jer sada samo na podu stoje.

Nažalost s drugim učenicima ne vidimo se često,

ali zato smo si bolji međusobno.

Više i više izlazimo vani učiti,

Jer svježeg zraka moramo udisati.

Napokon dogodilo se ono što dugo nismo mislili.

Wc smijemo pod satom posjetiti.

Na odmore ne smijemo izlaziti pa uz igrice i prijatelje vrijeme brže prolazi.

Maske možda znaju nas nervirati ,ali uz njih

možemo žvake žvakati i odgovore drugima šaptati.

Kakva god bila ova godina,

Drago nam je što smo za klupama ,a ne za računalima u sobama.

Nadamo se da će sve doći kraju i da ćemo moći ući u školu bez dezinficiranih ruku.

Ema Hribar 8.b