Hůř už jsme dopadnout nemohli

 Svoji úvahu věnuji tématu Česká republika a koronavirus. Je to skvělá příležitost se nad situací celkově zamyslet a ujasnit si, co by byl nejlepší postup pro úplné vymýcení viru.

 Myslím si, že vláda dělá buďto špatné, nebo zbytečné kroky. Mrzí mě, že v podstatě o všem rozhoduje skupina lidí, kteří medicíně vůbec nerozumí, a Evropská unie teď radši dělá, že neexistuje. Velmi špatně na nás působí média, která všechno stále opakují dokola a jenom způsobují paniku. Copak se na tom světě už nic jiného neděje?

 Teď bych chtěla vyjádřit svůj osobní názor na řešení. Domnívám se, že na počátku existovaly dva způsoby. První byl, že zavře celá Evropa nebo alespoň Česká republika hranice a kdo se bude chtít vrátit, bude povinně pobývat čtrnáct dní na hranicích. Tato možnost ale již neexistuje. Druhým řešením, ke kterému dle mého názoru možná dojde, je, že záměrně všechny nakazíme. Pokud tohle čtete, můžete si říci, že jsem se zbláznila, opak je ale pravdou. Samozřejmě bychom dali slabší lidi do izolace a celá republika by se rozdělila na skupiny a postupně nakazila. Každá oblast by se zpomalila jen na čtrnáct dní, se zásobováním by taktéž nebyl problém a panika by byla jen v době nákazy.

 Můžete namítat, že moje myšlení je drastické, ale ujišťuji vás, že je naopak mírumilovné. Vždycky tu byl přírodní výběr a teď by to bylo ještě lepší, protože by byli slabší jedinci v izolaci a úmrtnost velice nízká. Lidstvo by si tak utvořilo imunitu a došlo by k odstranění koronaviru. Kdyby se nám virus zmutoval, nebyl by pro nás tak nebezpečný. Rozhodně je to mnohem lepší řešení, než nosit neúčinné roušky, aby to vypadalo, že se něco dělá, nebo koukat, jak chalupáři z Prahy a dalších měst ohrožují naše slabší obyvatelstvo. Mohli by si zůstat doma, ale ve vládě jsou zejména Pražáci a ti by si přece karanténu nedali. Z toho všeho vyplývá, že razantní kroky sice mohou omezit svobodu, ale ochrání tím spoustu obyvatel.

 Vláda by se tedy měla zamyslet nad tím, co vlastně chce, a uvědomit si, že čekáním se koronaviru nezbaví. Doufám, že ostatním dojde, že vláda zase pochybila a u příštích voleb se více zamyslí. Já ale naštěstí bydlím v městysi, kde roušky nosíme jen na nákup a máme vlastní mléko, maso, brambory a obilí, tudíž je můj život stále stejný a nemusím nic řešit, a jak už jsem zmínila, nákazy se nebojím.