**Úvaha**

**Ukázka**

Když jsem byla malá, vyrůstala jsem u babičky, která pracovala jako kuchařka v Dětském domově v Rosicích. Naši chodili do práce, a tak jsem chodila každé ráno s ní. Často jsem hrála s dětmi z domova. Podvědomě jsem vnímala děti a zařízení domova vůbec. Tenkrát jsem byla spokojená. Pak jsem dlouho o ničem nepřemýšlela, až teď se znovu vracím zpátky a přemýšlím o tom, jaké to vlastně bylo. Ty děti, které měly babičku stejně rády jako já a které lpěly na svých vychovatelích, vlastně už žijí svým životem a některé z nich jsou už plnoleté. Snažím se pochopit jejich život, vždyť nevědomky ovlivnily také můj. Setkávám se ještě někdy s někým z těch dětí? Vždyť bych je ani nepoznala. Škoda, že babička už dávno umřela a já si s ní už nikdy nebudu moci povídat o těch časech a o těch dětech, která stále ovlivňují mé myšlení.

ÚKOLY:

1. Na co autorka vzpomíná?

2. Jak vnímala domov jako dítě?

3. Jak na něj vzpomíná po dlouhé době?

4. Jak se tenkrát chovala ke svým vrstevníkům? Jak se chovala po dlouhé době, kdy děti potkala?

5. Jaké vyslovuje otázky?

6. Proč lituje, že už babička nežije?

7. jaký název byste navrhli?