**Krönika**



Translate message to: English | Never translate from: Swedish

**MH**

**Maria Häggqvist**

Fri 3/5/2021 11:11 AM









To:

* You

Distansundervisning - drömlivet blev till en mardröm

*Det är nog ingen som missat att dagens samhälle lever under en pandemi, något som gjort att en stor del av ungdomarna läser på distans. Krönikören Maria Häggqvist berättar om den stora kontrasten från att sitta i ett klassrum till att få in lärdomar över en skärm. Hur hon gick från att längta, bort från skolan, till att förstå att distansundervisning var det sista hon ville.*

Det var i mars som jag satt skoltrött vid min skolbänk och fick reda på att gymnasiet skulle gå över till distansundervisning. Jag och mina klasskamrater satt varje rast framför våra skärmar, lika förväntansfulla varje dag över vad som härnäst skulle ske. Mailet som skulle tala om för oss om även vi i grundskolan skulle få fly undan skolans värld för ett tag. Just då kändes distansundervisning för mig som rena drömmen, sovmorgnar och skola som inte skulle kännas som skola. Samtidigt kunde jag inte förtränga min bakomliggande rädsla över hur framtiden skulle se ut med viruset som fortsatte att sprida sig över världen.

Det har blivit ett nytt år, men covid-19 är lika envis som en åsna och styr fortfarande över våra liv. Enligt mig har distansundervisningen visat sig vara rena motsatsen till mina förväntningar. Själv är jag endast inne på min tredje vecka på distans och jag kan inte föreställa mig hur tufft det är för de elever som suttit och försökt få in kunskap via en skärm i flera månader. Inte bara det att jag stått ut med huvudvärk, nackont och ett sötsug som bara blivit värre, så har dessutom stressnivån inför betygen ökat kraftigt. Att gå sista året i grundskolan när en pandemi slår till över världen är inte det enklaste för en tonåring med massa hormoner och som konstant är orolig över om betygen kommer räcka till gymnasiet man vill gå på.

Dessutom gör distraktionerna hemma det inte lättare. Konstant får man upp nya notiser på mobilen som man måste titta på vad de handlar om för att få ro. TV-kontrollen som bara ligger några meter ifrån en och ljudet av kylskåpet som man märker av ju mer magen börjar kurra. Det är svårt att hålla sitt fokus på en lektion när alla dessa avbrott konstant finns närvarande. Allt för enkelt är det att byta flik i webbläsaren till en shoppingsida eller sätta sig och spela för att samtidigt intala sig själv att man gör lektionsarbetet senare. Resultatet blir en hög av ouppklarade uppgifter och en klump i magen som bara växer.

Det är ett stort ansvar för en tonåring att hålla koll på sina uppgifter och läxor, speciellt när skolan flyttas hem. Själv är jag lyckligt lottad med en kärleksfull familj som alltid funnits där för mig, men det är viktigt att komma ihåg att alla inte har den turen. Det finns barn vars största rädsla på dagen är att komma hem för att de är rädda över vad som kommer hända. Alla unga har inte föräldrar som kan hjälpa dem med studierna när det behövs och vissa finner ingen trygghet i sitt hem. SVT informerar om att barnrättsorganisationen BRIS, som jobbar med att hjälpa utsatta barn och unga, har upplevt en stor ökning av telefonsamtal sedan corona började. Det är otroligt många fler barn som har tagit kontakt med BRIS under dessa tider, för att få hjälp med konflikter och våld i hemmet. Telefonsamtalen har ökat i takt med att restriktionerna om att stanna hemma har blivit hårdare.

Samtidigt är det nästan lite skrattretande hur man ser somliga vuxna bete sig. Dagligen ser jag  medelålders män och kvinnor svettas på en padelbana och äldre som sitter på cafén och socialiserar sig med sina vänner. Någonstans där börjar man undra hur samhällets prioriteringar ser ut. Barn och ungdomars sporter har stängt igen på grund av viruset och säkerhet, men vuxna får fortfarande fara runt på padelbanor och svettas som aldrig förr. Det gör nästan ont i hjärtat när jag vet att för vissa barn är deras aktiviteter höjdpunkten på veckan. Min fråga är då, vill vi leva i ett samhälle där människor behandlas olika? Senast jag tittade kunde vem som helst som inte har antikroppar få viruset, från bebisar till hundraåringar. Att röra på sig och få träffa kompisar är minst lika viktigt för unga, om inte ännu mer nu när vi spenderar nästan all vår vakna tid själva framför en skärm hemma. Jag kan bekräfta att det blir ganska ensamt efter ett tag.

Avslutningsvis tycker jag att skolan borde prioritera att hitta en bättre lösning istället för distansundervisningen. Den sociala delen är betydelsefull för alla människor, oavsett ålder. Själv är jag inne på min tredje godispåse för veckan och känner hur diabetesen kryper sig på, men jag uppmanar alla att hålla ut. Vaccin är på väg och snart kan vi se ljuset i slutet av denna mörka tunnel.