**Z Hluboké do Oxfordu**

Po několikaměsíčním plánování jsme se konečně vydali na cestu. Za zády padesát dva natěšených dětí plných očekávání….

Kolem čtvrté hodiny ráno přijíždíme do francouzského Calais a čeká nás pasová kontrola. Děti si teprve teď uvědomují, že už nejsme doma a že s češtinou si nevystačí. Přes lehkou nervozitu ale všichni kontrolou procházejí bez problémů. O pár minut později se rozhlížíme na trajektu, někteří žáci se ocitají na moři poprvé v životě a každou chvíli se chtějí jít podívat na palubu, i když tam fouká studený vítr a ještě nezačalo ani svítat.

V časných ranních hodinách se dostáváme do Canterbury, kde nás čeká celodenní program. Začínáme procházkou po malebných uličkách a děti si fotí naprosto všechno, od starých anglických domečků po sochu Geofreyho Chaucera. Kvůli němu jsme také tady. Po prohlídce města s místní průvodkyní se ocitáme v interaktivním muzeu Canterburských povídek, kde se seznámíme s Chaucerovým dílem. K večeru se přesouváme do Oxfordu a napětí v autobuse roste, všichni jsou zvědaví, jaká bude „jejich anglická rodina“. Anglie a především Londýn a jeho okolí je velmi multikulturní oblastí. I my jsme byli ubytováni u černochů či Indů a mohli jsme tak poznat jejich každodenní život zblízka. Ukázalo se, že veškeré obavy našich žáků o to, zda se v angličtině domluví, byly zbytečné.

Druhý den věnujeme návštěvě Windsoru, městečku, kde se konala svatba prince Harryho a Meghan Markle. Po Windsoru nás provází průvodkyně Amanda, která mluví anglicky pomalu a zřetelně, aby děti dobře rozuměly. Poté se přesouváme zpět do Oxfordu a po obědě a nákupech se vydáváme na prohlídku Christ Church College – zdejší jídelnu všichni známe z filmů o Harrym Potterovi. Prostory oxfordské univerzity jsou velmi rozlehlé a než si je projdeme, sotva stojíme na nohou a těšíme se na večeři v rodinách.

Na další den jistě děti jen tak nezapomenou. Jeden z nejsilnějších zážitků na ně čeká v areálu obrovského hradu Warwick. I když je hrad překrásný, v jeho sklepení se ukrývá čirá hrůza – Warwick Dungeon. Místní herci provází žáky jednou temnou místností za druhou, dostáváme se před soud, na popravu, do mučírny i do pitevny. Ze strašidelných historek mrazí a z neuvěřitelných efektů máme husí kůži, nebo … že by to strašení nebylo jenom jako? Hrad toho ale nabízí mnohem více, navštěvujeme rytířský turnaj mezi Lancastery a Yorky se zajímavým příběhem i souboji, děti se ztrácí v přírodním bludišti a sbírají razítka na stanovištích. Den ale ještě nekončí a přesouváme se do Stratfordu nad Avonou, Shakespearova rodného města. Při procházce s průvodkyní vidíme jeho rodný dům, školu, kterou navštěvoval, i kostel, ve kterém je pohřben.

A to nejlepší nakonec, poslední den trávíme v Londýně. Musíme si trochu přivstat, protože program je nabitý. Rozloučíme se se svými rodinami a vyrážíme směr Greenwich. První dojmy jsou skvělé - panorama s mrakodrapy i krásný park u Námořní akademie. Po chvíli čekání nastupujeme na loď a po řece Temži se přepravujeme do centra. Po cestě míjíme památky a zajímavosti moderních okrajových částí i ty stavby, které děti dosud znaly jenom z obrázků a učebnic angličtiny. Zhruba v jedenáct hodin vystupujeme u budov parlamentu a vydáváme se obdivovat hlavní památky Westminsteru - Londýnské oko, Parlament, sídlo premiérky i Trafalgarské náměstí. Odpoledne se scházíme s naší průvodkyní Líbou, energickou a vtipnou dámou, která žije v Londýně už 40 let. Její čeština je ale téměř bezchybná a lepší výklad bychom si snad ani nemohli přát. Cesta po památkách s ní a místním řidičem autobusu Bobbym trvá skoro 4 hodiny. Večer zcela znaveni vyrážíme na cestu zpět do ČR.

Z výletu jsme si všichni, žáci i pedagogové, přivezli pěkné zážitky. I přes naše počáteční obavy byly děti vzorné a my už přemýšlíme, kam je vezmeme příště.

Lenka Kudrnová a Magda Jíšková, vyučující angličtiny ZŠ Hluboká nad Vltavou