SEDMI SAT

VODITELJ 1: Dobra večer dragi gledatelji!

VODITELJ 2: Dobro došli u današnju epizodu talk showa „SEDMI SAT“. Danas ćemo govoriti o životu jedne djevojčice iz Afganistana.

VODITELJ 1: Najprije saznajmo gdje se nalazi Afganistan.

VODITELJ 2: Afganistan je kontinentalna država u Aziji. Graniči s Iranom,  Turkmenistanom, Uzbekistanom i Tadžikistanom, s Kinom i s Pakistanom. Afganistan je jedna od najsiromašnijih zemalja svijeta.Glavni grad je Kabul.

VODITELJ 1: Večeras je s nama djevojčica Parvana, pa je pozdravite jednim velikim pljeskom.

VODITELJ 2 :Dobra večer!

PARVANA: Dobra večer!

VODITELJ 1: Kako si?

PARVANA: Dobro, koliko mogu biti.

VODITELJ 2: Za početak reci nam nešto o sebi.

PARVANA: Zovem se Parvana i imam 11 godina. Trenutačno živim u Mazaru s još troje braće i sestara.

VODITELJ 1: Kako je bilo živjeti u jednoj sobi s troje braća i sestara?

PARVANA: Bilo je jako teško, skučeno, nismo imali hrane, vode i sve u svemu je bilo grozno. S druge strane nije mi bilo dosadno jer smo se smijali, čitali priče.

VODITELJ 2: Je li ti bilo teško zbog škole i što nisi imala svoje prijatelje uz sebe?

PARVANA: Bilo mi je teško bez njih nisam se mogla igrati i družiti, no otac mi je pomogao da se osjećam kao da su uvijek sa mnom.

VODITELJ 1: Kako si se osjećala kada ti je otac završio u zatvoru?

PARVANA: Bila sam zbunjena, nisam znala hoće li ga ubiti. Nadala sam se da je to sve samo ružan san.

VODITELJ 2: Čuli smo da si se morala prerušiti u dječaka kako bi lakše radila i zarađivala. Kako si se osjećala u tom liku?

PARVANA: Isprva sam bila uplašena, bilo mi je čudno bez moje kose i burke. Nakon dugo vremena osjetila sam zrake sunca na svom licu. Osjećala sam se slobodnije nego kao djevojčica, mogla sam izlaziti bez straha od talibana.

VODITELJ 1: Na poslu si uglavnom čitala talibanima. Je li te bilo strah blizu njih?

PARVANA: Da bilo me je strah, ali sam na neki način suosjećala s njima.

VODITELJ 2: Jesi li susrela neku prijateljicu ili prijatelja na tržnici dok si radila?

PARVANA: Da susrela sam Shauziu, svoju prijateljicu iz razreda. Ona mi je otkrila jedan posao kojim smo bolje zarađivale.

VODITELJ 1: Ako smijemo znati, koji je to posao bio?

PARVANA: Kopale smo grobove.

VODITELJ 2: Nije li te bilo strah? Jesi li imala noćne more?

PARVANA: Da bilo me je strah, cijelu noć sam imala sliku lubanje koja se cereka u glavi.

VODITELJ 1: Jesi li barem bolje zarađivala?

PARVANA: Da zarada je bila velika.

VODITELJ 2: Hvala ti što si bila naš današnji gost, bilo nam je lijepo razgovarati s tobom.

VODITELJ 1: I hvala vama dragi gledatelji na pozornosti.

VODITELJ 1 I 2: Ugodan nastavak večeri !