Ivana Brlić-Mažuranić u samoizolaciji

Još je jedan dan započeo prolaskom sunčevih zraka kroz zastore moje spavaće sobe koji će završiti tjeskobom. Zabrinuta sam, za zdravlje okoline, a najviše što gubim inspiraciju za pisanje novih djela. Čeznem za društvenim i kulturnim životom koji mi je u normalnim okolnostima pomagao u bijegu od depresije.

U ovim trenutcima nedostaju mi moja djeca zbog kojih sam napisala većinu svojih djela upoznavajući ih. Jedino dobro u samoizolaciji sam pronašla kada sam dobila ideju za pisanje djela o liku imena Zdravko koji je cijeli svoj život u nekoj vrsti samoizolacije. Riječ je o dječaku koji nema biološke roditelje te živi sa skrbnicima koji ga ne vole i ne dopuštaju mu izlazak iz kuće.

Pisajući to djelo izgledala sam gore nego ikada. Kosa mi je bila prljava i raščupana, izvukla sam iz ormara staru majicu i trenirku koje već dugo nisam obukla. Na kraju svega sam shvatila kako je ova samoizolacija čak i pozitivna s jedne strane jer sam naučila cijeniti stvari koje imam, te shvatila kako neki moji problemi i nisu toliko veliki.

Niko Krčelić, 5.a