**Úloha 2 – Neformální dopis Vyberte si jedno z témat (A, nebo B) a napište svému kamarádovi / své kamarádce dopis, ve kterém vyjádříte svůj názor na vybrané téma. Napište minimálně 100 slov.**

**A. Televize je lepší než kniha.**

Milá Irino,

Jak se máš? Co je nového? Jaké je studium v Rusku? Tady v této době příroda je krásná, někdy ještě prší a je špatné počasí, ale jsou také dny, kdy je hezky a teplo. Univerzita je těžká, hodně studujeme a moc pracujeme na přednáškách. Víš, nedávno jsme začali diskutovat ve třídě o následujícím tématu: Televize je lepší než knihy. Divné tvrzení, ne?

Pišu ti, protožě bych ti chtěla říct co si myslím o tomto tématu. Určitě podle mě televize není lepší než knihy a myslím, že bych mohla žít dobře bez televize, protože na ní nejsem závislá. Ale neřekla bych pravdu, kdybych tvrdila, že se na ni nikdy nedívám. Někdy se dívám na televizi a líbí se mi to dělat.

Souhlasím s lidmi, kteří kritizují televizi, protože programy jsou nekvalitní, je tam hodně reklamy, často v televizi používají vulgární mluvu, zprávy jsou manipulované a neúplné, ukazuje nejstrašnější události jako představení. Souhlasím s tím, že televize, jako dnes internet, změnila naše zvyky, náš životní styl, způsoby komunikace a homologovala lidi, kteří proto ztratili své staré tradice. Navíc sedět před televizí je škodlivé našemu tělu, protože se nepohybujeme a jíme víc. Ale myslím, že televize není a nebyla jen taková. Určitě se podle mě lidé nemusí na ni moc dívat, a měli by ji málo a dobře používat, kriticky. Podle mě televize není tak špatná, je tam určitě hodně programů, většina z nichž je velmi špatná, ale ne všechny jsou takové, některé jsou zajímavé.

Někdy jsou tam krásné filmy a seriály. Například brzy začnu La mafia uccide solo d’estate-2, Pifa - moc se mi líbí ten seriál. Pifův program, Il testimone, byl jeden z programů, na které jsem se milovala dívat, když jsem byla mladší. Líbí se mi také dokumentární filmy. Víš, že miluju poslouchat lidi a jejich příběhy, proto se dívám, když jsem doma a mám čas, na programy Massima Gramelliního, líbí se mi jak on vypráví události, a na programy Fabia Fazia, vždycky je tam krásná hudba a mluví o filmech, o knihách, o divadle a tak dále. V televizi jsou také programy o medicíně, o sportu, opery a divadelní hry.

Myslím, že především v minulosti televize měla, spolu s rádiem, důležitou funkci alfabetizace a akulturace. Po druhé světové válce, Itálie byla velmi chudá země, jen málo lidí bylo poučených. Zemědělci, kteří žili na venkově, neměli vzdělání, vystudovali jen na základní škole. Rádio a televize, když je lidé mohli kupovat, byly důležité, protože jim pomáhaly poznat nový svět, a zatím starý svět, který oni do té doby znali, pomalu mizel.

Moje babička mně například vyprávěla, že v televizi byl program, který se jmenoval Non è mai troppo tardi, Nikdy není příliš pozdě, ve kterém učitel Manzi učil dospělé psaní a čtení. To je zajímavé, ne? Jen před padesáti-šedesáti lety naše země byla v takové situaci.

Irino, to je všechno. Doufám, že jsem tě nenudila a že budu ještě tvou kamarádkou. Nenaštvi se kvůli tomu, že jsem napsala, že mám ráda televizi. Napiš mně, co myslíš o mém dopisu a o televizi. Ty se na ni díváš? Je tak špatná podle tebe?

Těším se na tvou odpověd´ a na brzké setkání s tebou.

Měj se hezky.

Tvoje Valentina