Pohled z okna

Nyní jsem v prvním patře naší školy. Sedím v poslední lavici třídy V5.A.

Když se podívám z okna, nemyslím na nic hezkého. Venku je zatažená obloha a všude je tmavo. Takové počasí nemám ráda.

Druhá věc, které si všimnu, když se podívám ven, jsou šmouhy na oknech. Žáci školy otevírají okna jakkoliv. Za páčky i za rámy a navíc se o přestávce také dívají z okna, ale asi mají jiný pocit než já.

Hned vedle školy je zahrada s malým jabloňovým sadem Vzhledem k tomu, že je zima, stromy skoro nemají listí a jsou to tedy jen takové opadané suché větvičky, které rostou k nebi. Sad byl už dávno oplocen a za plotem stojí domy. Pokud vím, všechny jsou obydlené. Dále za domy vede dvouproudová silnice, ale tu odsud nevidím.

Na druhé straně silnice se tyčí vysoká budova kvádrového tvaru. Internátní škola. Vedle této budovy bydlí lidé v malých domcích. Myslím si, že jsou domy, neboť z komínů stoupá dým. Díky tomuto domu mi domy připomínají malou, jakoby rodinnou továrnu.

Za domky roste veliký les. Ten v tuto chvíli vypadá velice pochmurně. Proti světlu slunce, které nám sem přes mraky svítí, jsou z lesa totiž jen tmavé obrysy stromů. U kmenů stromů vidím také obrys kopce, na kterém les roste.

Tento pohled z okna se mi nelíbí. Když se totiž podívám se stejného okna na podzim, celý les hýří barvami. V sadě tehdy rostou jablka a venku vše vypadá veseleji než teď.

Emma-Josefina Klaisnerová, V4.A