Julie Klačmanová, 9.C, ZŠ Generála Klapálka

PRÁCE SNŮ(?)

„Práce je to, co nikdo nechce dělat." -T.G. Masaryk

Ptáte se někdy sami sebe, co je vlastně vaše práce snů? Pokud vaše odpověď zněla dojič hadů či ovoce do Jogobelly, měli byste si co nejdříve objednat sezení u psychiatra. Pojďme se nejdříve zaměřit na samotné spojení „práce snů".

Uvažujeme-li chladnou logikou, jako matematikáři, opravdu sníme o své práci? Nevím, jak vy, ale mně se zdá o tom, jak jezdím na jednorožci a lítámnad duhou z cukrové vaty. Ne o práci. Asi to budeme brát tak, že naše „vysněná práce" je něco, co bychom chtěli dělat zbytek svého života. Potom už to přeci nebudeme brát jako práci, ale jako náš koníček, a to už je opravdu jako ve snu: dělat svůj koníček a dostávat za to peníze.

Avšak ne každý má možnost dělat to, co ho baví. A ne každý to dokáže. Naše snění v mnoha případech nestačí, proto bychom naše sny, jak pracovní, tak životní měli zrealizovat, a ne čekat, že to někdo udělá za nás. Takže tu zase máme práci, té se zkrátka nevyhneme.

Pro každého mají sny jinou hodnotu. Někdo si jde tvrdě za svým cílem, jiní si o něm nechají jenom zdát. Ale měli bychom jít opravdu za svými sny bez ohledu na ostatní? Kde je hranice, kterou nesmíme překročit ani kvůli svému snu?

Ptáte se, co je vlastně moje práce snů? Víte, že zatím ani nevím? Momentálně se starám o přijímačky a výběr školy, protože bez toho vysněnou práci určitě mít nebudu. Proto myšlení na svou vysněnou práci odkládám na noční stolek, ať se mi o ní alespoň může zdát.