¡Estuvimos en España!

Kateřina Balcarová, Gymnázium Třinec

 V sobotu 11. 5. 2019 bylo před budovou gymnázia nezvykle živo. Padesát natěšených studentů, společně s jejich vyučujícími španělského jazyka, španělskou rodilou mluvčí a lékařkou, nedočkavě odpočítávali minuty do příjezdu autobusu, který je doveze do ohnivě temperamentní země, Španělska. Představu úmorné, více než dvacetičtyřhodinové cesty, nám kompenzovaly myšlenky na španělskou architekturu, kuchyni a kulturu. A také skutečnost, že si my „španělštináři“ konečně vyzkoušíme naše jazykové schopnosti na vlastní kůži.

Po cestě, trvající na minutu přesně 27 hodin, jsme se dostali na půvabné pobřeží Costa Brava. Ti otužilejší z nás sebrali odvahu a hned se oddali vlnám květnového Středozemního moře. Po dostatečném odpočinku začal náš plně nabitý program. Vyjeli jsme do hor za návštěvou nejuctívanějšího komplexu Katalánska pocházejícího z 9. století - klášter Montserrat. Vzápětí jsme se dostali do fotbalového nebe, do komplexu fotbalového stadionu FC Barcelony - Camp Nou.

Do Barcelony jsme se vraceli i další dny. Kochali jsme se propojením přírody a neobyčejné architektury v Gaudího Parku Güell (kde se nám díky příhodnému počasí jevily mozaiky ve všech barvách), prostranstvími patřícími Letním olympijským hrám 1992 i výhledy z hory Montjuic. Příznačně jsme náš den zakončili v Poble Espanyol, typické španělské vesnici se zmenšeninami více než stovky španělských domů a paláců z různých španělských regionů, kde mnozí z nás také poprvé zavítali do pravých španělských restaurací.

Neopomenuli jsme ani část španělské osobité kultury. Figueres, rodiště snad nejoceňovanějšího surrealisty Salvadora Dalího. Sám slavný rodák zde založil muzeum Teatro-Museo Dalí. Prozkoumávali jsme jednotlivé části muzea, ale i samotná často zdánlivě nepochopitelná díla. Některé výtvory nám učarovaly natolik, že jsme měli neutuchající potřebu je napodobit a posléze se s nimi vyfotit. S tím nám velmi pomáhali samotní hlídači, kteří jsou pravděpodobně na toto rozpustilé jednání již zvyklí. Sám Dalí byl považován za nevyzpytatelného podivína, a tak jsme více než komicky působili spíše autenticky. Zanedlouho se ze všech stran ozývaly fráze jako *„To jsme měli u babiny!“, „Takého mám doma taky!“ nebo „Pujme si to zahrát!“.* Procházeli jsme totiž muzeem hraček. Lehce jsme se vrátili v čase a s nadšením a nostalgií jsme dokonce zjistili, že do odpočinkové místnosti se dostaly příběhy našeho kresleného Krtečka, jehož příběh se tady vysílal v nekonečné smyčce. Kulturou nabitý den jsme zakončili u smaragdového moře v klidném rybářském městečku Cadaqués.

Naposledy jsme se přesunuli do Barcelony, kde jsme program začali ve velkolepé gotické katedrále sv. Eulálie, která ovšem bývá kvůli jinému majestátnímu kostelu Sagrada Familia turisty často opomíjena. Cestou jsme si prohlédli i proslulé domy architekta Gaudího - Casa Milà a Casa Battló. Pomyslný most mezi ranní Barcelonou a třešničkou na dortu v podobě prohlídky Sagrady tvořila nejslavnější barcelonská třída plná obchodů, života a hlavně lidí, La Rambla. V odpoledních hodinách jsme se sešli před barcelonskou ikonou – Sagradou Familií. Po dlouhém čekání, které nám zkracovali naši vyučující nejrůznějšími jazykovými rychlokurzy a vtipnými příhodami, jsme se tam konečně dostali. Kam? Asi do věží! Z věží tohoto kostela jsme měli Barcelonu jako na dlani, div že nám pod náporem silného větru neuletěla. Po dechberoucím zážitku, především pro akrofobiky, se nám naskytla scenérie ještě silnější. Interiér samotné Sagrady prosvícen paprsky zapadajícího Slunce procházejícími skrz sytě barevné vitráže. Těžko popisovat onoho genia loci.

Závěrem tohoto článku by se jistě patřilo vyslovit velké díky nejen zprostředkovatelům zájezdu, ale v první řadě našim úžasným pedagogům Mgr. Světlaně Caputové a Mgr. Jakubu Lukáši, kteří zajistili, aby celý zájezd proběhl bez jakýchkoliv komplikací. Zároveň byli vždy nápomocni a ochotní s námi diskutovat, např. aktuální problematiku katalánského regionu, či nám pomoci s pro nás ještě neznámou španělskou nebo katalánskou gramatikou. Opomenuty nesmí zůstat ani ochotná paní zdravotnice MUDr. Vlasta Szwarcová a ani náš „odborný“ španělský doprovod Natalia Montero, na jejíž opětovný příjezd do Třince se už těšíme.

 ¡Gracias por un viaje increíble!