Jazykový pobyt na jižním pobřeží Anglie - HASTINGS - červen 2009

Před koncem školního 2008/2009 jsme jako poctiví studenti **anglicko - českého gymnázia AMAZON** vyrazili na týdenní vzdělávací zájezd do [britského Hastings](http://www.gymnazium-amazon.cz/galerie/zobrazit/hastings-anglie-jazykovy-pobyt-6-2009). Protože výlet nebyl povinný, celkový počet odvážlivců rozhodnutých absolvovat pobyt, se zastavil na dvanácti. Zástupcem naší výpravy se stala paní profesorka Veronika Šulcová.
V den našeho odjezdu jsme se v plném počtu, a dokonce včas sešli na domluvené adrese: Praha – Ruzyňské letiště, nový terminál. Každý z nás posílen dočasným doprovodem rodičů a jejich nejposlednějšími radami. Naopak jako trvalá výbava nám posloužila **znalost anglického jazyka** zdokonalená celoroční dřinou s americkými profesory.
Po příletu na londýnský Gatwick na nás čekala delegátka v kanárkově žluté bundě potištěné maximálně zvětšeným logem naší agentury, kterou byla švédská STS. Byla nepřehlédnutelným bodem mezi běžně oděnými cizinci čekajícími na svůj let, nebo snad těmi, kteří na něčí návrat čekali. S pomocí naší delegátky jsme se po hodinovém letu usadili do přistaveného autobusu a pomalu se začali proplétat sobotními zácpami na předměstí Londýna, až jsme nakonec dorazili do cíle naší trasy - do Hastings.
První věcí, která nás ohromila, bylo moře. Přestože jsme jej neviděli poprvé, bylo moře omývající břehy Anglie odlišné. Slunce, které se na něm v odpoledni třpytilo, hejna racků a jejich řev, slaný vzduch a přímořský vítr... Takový pohled připomínal spíše křiklavé obrazy západů slunce malované pouličními umělci, kteří svá dílka prodávají na většině středomořských promenád. Byl to první opravdový pohled na město, který působil uklidňujícím a idylickým dojmem. Dokonce nás s odstupem času napadá, že řidič vysazoval výpravy na tomto místě záměrně. Na odlehlém parkovišti, ležícím na jednom z mnoha kopců, s přímým výhledem na moře a poutí plnou radostných dětí za zády. Nečekali jsme dlouho a v těsném závěsu za sebou začaly přijíždět naše nové rodiny. Myslím, že celkově byli všichni velmi přívětiví, milí a ohleduplní. Navíc plně dokázali pochopit naší potřebu jezdit v autě vždy na místě řidiče.
Každé dopoledne jsme navštěvovali místní školu a odpoledne jsme se věnovali aktivitám podnikaným zpravidla na pláži v žáru slunce. Právě síla sluníčka byla jedna z věcí, která nás zaskočila. Zhruba první tři dny se barvy obličejů studentů střídaly, jako když se chameleon snaží splynout s prostředím. To se nám nakonec povedlo a mohli jsme se zařadit mezi běžně snědé obyvatele Hastings. Někteří měli ale to (ne)štěstí, že jim slunce vypálilo do obličejů obrys brýlí a ty bohužel sundali až po několikadenní aklimatizaci v Čechách. Předposlední den jsme také stihli navštívit Londýn, kde jsme strávili několik hodin a velmi si je užili.
Myslím, že Hastings je nádherné město, kde vám jsou racci schopni sníst celé jídlo, pokud ho pevně nedržíte v rukou, město, kde vám příliv sebere boty, pokud pobíháte po pláži jako nadšený Evropan z vnitrozemí a nakonec město, kde v pět hodin odpoledne nepotkáte ani živáčka (kromě občasných výprav českých či jiných zahraničních studentů), neboť všechny obchody jsou dávno zavřené. Podle mě, jsou to ale přesně ony maličkosti, které dotváří nepopsatelnou atmosféru přímořské oázy jménem Hastings.
Natálie Dunajská, 2.ročník