Ahoj děti,

moc rád bych Vás všechny poznal a hrál si s Vámi, ale protože půjdu příští rok do školy a musím se učit, nemohl jsem Vás navštívit jako můj tatínek. Žiju se svou rodinou na ledovém ostrově, který se nazývá Grónsko. Moje máma, je ta nejlepší na světě umí připravit rybu na 100 různých způsobů, mňam, to se vždycky olizuje celá rodina. Teď se stará o mou mladší sestřičku Kailu. Tatínek je rybář, vždycky si udělá v zamrzlém rybníce díru a čeká, dokud nějaká nezabere.

 Slyšel jsem, že to tam v Přerově a České republice máte moc krásné. Je opravdu pravda, že máte 4roční období? U nás pořád jenom sněží a mrzne. Občas jsem z toho smutný, protože se nemůžu koupat v bazéně nebo opalovat. Má to ale i své výhody, každý den si s kamarády hrajeme na sněhu, pozorujeme polární lišky a lední medvědy, bruslíme a s tatínkem chodím dokonce i rybařit. No co už přece nejsem žádné dítě, jsem pořádný chlap. Možná, když poprosíte tatínka, tak Vám to i ukáže.

Každé místo je něčím krásné a já bych svůj domov nevyměnil za nic na světě. I když je to tady trochu nebezpečné, protože hrozí Globální oteplování. Je to sice moc složité, taky to ještě moc nechápu a maminka se mi to snažila už několikrát vysvětlit. Prostě, tady na Severním pólu u světadílu Antartida v Grónsku je mnoho ledovců a zamrzlých řek, a dokonce na okraji i Severní oceán. Nechci se vychloubat, ale máme tady i oceán. No zpátky k věci. Je tady plno ledovců, a pokud se naše Země začne oteplovat, mohly by ty ledovce začít tát. To by byla hrozná katastrofa, protože by mnoho zvířátek umřelo a všechno by bylo zatopené. Tak nám držte palce, ať se nic takového nestane.

Moji kamarádi, už se s Vámi rozloučím a půjdu si hrát s Kailou. Poslal jsem Vám i pár fotek mé rodiny a okolí, kde žiji. Budu moc rád, když mi na dopis odpovíte. Mějte se moc hezky a pozdravujte paní učitelky.

 S pozdravem

Váš kamarád Aito