**Proč mám ráda literaturu**

Podle mě následující úryvek z knihy Příliš hlučná samota Bohumila Hrabala nejlepším způsobem vyjadřuje, proč lidé milují číst:

*“…protože já když se začtu, tak jsem docela jinde, jsem v textu, sám se tomu divím a musím provinile uznat, že jsem opravdu byl ve snu, v krásnějším světě, že jsem byl v samotném srdci pravdy. Každý den desetkrát žasnu, jak jsem se sám sobě tak mohl vzdálit.”*

Četba dovoluje prožít početné příběhy, cestovat ve fantazii do jiných zemí a do dalekých dob a rozrušit se. Když čteme knihu, můžeme tam narazit na stejné naše myšlenky a stavy mysli, a právě proto knihy nám pomáhají rozumět a vyjádřít správnými slovy to, co cítíme a myslíme a to, co cítí druzí.

Když jsem byla malá, ráda jsem četla komiks Peanuts a myšáka Mickeyho, svazky pro děti o lidském těle, dinosaurech, zvířatech a zeměpisu Topogeo mého bratra. První knihy mého dětství, pokud si dobře pamatuju, byly Pes Paličák Daniela Pennaca, to byl dárek učitelky školy, romány Pollyanna a Pollyanna roste, Deník Anny Frankové, Malá princezna spisovatelky Frances Burnett a adaptace pro děti Proměny Ovidia.

Rozhodla jsem se studovat ruštinu, protože mám ráda ruskou literaturu, především Tolstého, když jsem četla jeho romány Rodinné štěstí, Annu Kareninu a Vojnu a mír, zamilovala jsem se do jeho psaní. Ještě dnes myslím, že Tolstoj je největší spisovatel všech dob a nenacházím v dílech dalších spisovatelů, i když jejich díla se mi líbí, stejnou krásu a sílu stran Tolstého. Hebrejštinu jsem začala studovat, protože mám ráda romány Davida Grossmana a Amose Oze. Mít s kým běžet, Žena unikající zprávě a Příběh o lásce a tmě jsou některé z mých oblíbených knih.

Když jsem začala studovat na univerzitě, poznala jsem další ruské spisovatele a básníky. Mám moc ráda díla Vasilije Grossmana, Šalamova, Bulgakova, Trifonova, Olgy Berggol´c, a basně Achmatovy a Esenina. Soudobé ruské spisovatelky, které miluju, jsou Ljudmila Ulickaja a Mariam Petrosjan. Dům, ve kterém... je jedna z nejkrásnějších knih, které jsem nedávno četla.

Na závěr, myslím, že knihy jsou naši nejlepší kamarádi a nejvěrnější spolucestující. Mám dojem, že ony nás chápou, a že když máme knihu v rukou, jsme míň sami.