**Jak jsem zažila Evropu?**

Začínám studium, přemýšlím, tak co, Erasmus, Erasmus, to není jen tak ledajaká příležitost, a když jí nevyužiju, budu určitě litovat. Koukám na to, kam vyjedu, možností je spousta – nebo vyrazit do Ameriky či Austrálie přes partnerské univerzity? Ne, nakonec na plné čáře vyhrává Německo. No, to jsem mohla čekat, vždycky se k němu uchýlím, pojí mě s ním nějaká zvláštní láska. Pevné pouto. Tak jo, píšu přihlášku, šup, vyberou mě, jupí, jedu dál. Jé, super, tolik možností! Přihlásím se na všechna možná místa a čekám. A je to Berlín. Jasný, super!! Na rok do Berlín, no nemůžu se dočkat <3 Výběr předmětů, hledání ubytování, stále hledání ubytování, stále hledání… Ježiš, za dva týdny mám odjet, co budu dělat?!?!?!?! Osud se smiluje, budu bydlet ve vesnici.

Změna. Sedmý říjen 2022 a já odjíždím. Co mě čeká, to nevím, ale moc se těším. Přijíždím, šup pro kartičku na městskou dopravu, ježiš, chtějí ještě fotku, no už jedu dál – málem jsem se nestihla ubytovat!! Ještě abych první víkend musela strávit někde na ulicích. A ještě po mně chtějí covid test. Kolik by toho člověk zařizoval… Neuvěřitelné. Začátky jsou krušné, ale hned si začínám zvykat. Objevuju aktivity u nás ve vesničce, Sony Center, Potsdamer Platz. V takovým městě jsem fakt ještě nebyla (ale ne, vždyť už jsem Berlín navštívila! ale jen na den…). Další týden zařizuju zase byrokracii, hlášení se na úřadě, ale hlavně se setkám s prvníma lidma! A hned se začnu s někým bavit, no to jsem nečekala, že by Berlín byl fakt fajn??

Po prvním týdnu jsem úplně vyčerpaná, vždyť je tu toho tolik k vidění. No a pak začne škola, a já se musím fakt snažit, když tady fungujou jinak než my v Česku, čtou tu tolik textů a pořád o něčem diskutujou. Moje němčina skills dostanou zabrat. Uběhne říjen a já viděla hořet popelnici, lidi na bleším trhu dělat akrobatické kousky (zas nějaký oheň), křičet hlavy na zdi, zažila jsem berlínský party život…

Přichází listopad. Napadne první sníh (kdo tušil, že za ten rok už i poslední) a rostou kopretiny. Věděli jste, že je to odsud hodinu do Polska? Stačí přejít přes most. Nejlepší jsou tady noční spoje. Doprava tu funguje fakt dobře, i když bydlíte na kraji Berlína, každou půlhodinku vám něco jede. Dostupný město. Doporučuju.

Prosinec. Atmosféra nádherná. Vánoční trhy na spoustě náměstí, ale zase to není moc komerční. Jo, co jsem určitě zapomněla zmínit, německy tu umět nemusíš. I když tu žiješ pět let, fakt tu němčinu nepotřebuješ… English all the way. Merry Christmas (na Vánoce jedu domů, ale vánoční atmošku stejně nasaju. je jí dost.) Ještě nám pojmenovali zastávku podle naší vesnice, to se musí oslavit pořádným karivurstem (pro fajnšmekry currywurstem). Glühwein tu taky jede v nezdravých dávkách (svařáček 😉). A rozhodně velmi specifická zkušenost – když si vás na facebooku odchytí náhodná žena a pozve vás do kavárny do společnosti, kde se učí jazyky, a nakonec se z toho vyklube mormonský kostelík. Teď jim můžu akorát tak poděkovat, že mi dali knížku zadarmo, ale jinak si asi přáli, abych byla méně odolná a podlehla jim, já jsem se ale nedala a nepřidala se k nim.

Přichází rok 2023. Po Vánocích se vracím do Berlína, už jako starý kmet, vím, co mě čeká. Berlín je ve spoustě ohledech velká alternativa, no představte si Dvořákovu Rusalku jako rybu s okousaným ocasem, až vidíte její kosti. A z ní se pak narodí další kostlivci. Taky pracuju na školních projektech. Nahrávám berlínskou U-Bahn. Dělám rozhovory s lidma z různých zemí, a oni mi povídají o svém hudebním životě. Jsem fakt ráda, že jsem se dostala do tak mezinárodního prostředí.

Únor, první semestr pomalu končí… Ještěže jsem věděla, že dva semestry budou to pravé. Stačí, že se musíme loučit s některými kamarády. Přece jenom nám opět napadl sníh (nebo bylo aspoň trochu bílo). To ale nebyl ten nejlepší přírodní úkaz, červánky na Berlin-Charlottenburg… Něco takového jsem v životě neviděla. Dodnes bych se nad tou fotografií mohla kochat. Taky jsem si oblíbila strom, co roste na Berlin-Nikolassee. Je tam úplně sám. Kostel u zoologické zahrady je plný temnoty, i ve dne je v něm jako v noci. Dojeďte někdy do Berlína na první neděli v měsíci. Pustí vás do muzea zadarmo. A že je tu na výběr. Vždyť Berlín je největším městem Evropské unie…

S pečením veganské bábovky se valím na březen. Objevuju nová muzea, navštěvuju místa teroru, odjíždím slavit Bachovy narozeniny (kdo by to byl řek, že si pochutnám na jahodovém Johannovi?). Nikde to ale není tak cool jako v Berlíně. Začínám si všímat stanic U-Bahnu. Někde tam mají velryby, jinde mnohojazyčné nápisy, jinde se zase člověk vzdělá v hudbě. A pak mu ani nevadí všelijaký Ersatzverkehr a Bauarbeiten…

Uběhla spousta času a konečně začíná letní semestr. Když v Česku už se radují (či strachují), že brzo bude zkouškové, já omrkávám předměty, a přemýšlím nad svými životními rozhodnutími. Po ulici kráčí kačeny. Vedle nich najdu rozpláclého velikonočního zajíčka. Zažívám ruskou a bulharskou kulturu a chodím po rušné ulici se zavřenýma očima. Ubírám se do neznáma za letáčkem z wc. Objímám medvěda. Vracím se domů v sedm ráno. Pomalu, ale jistě se stávám součástí berlínského společenství.

Květen. Otepluje se. Já se tu cítím jako doma. Začínám ve své hlavě osnovat plány do budoucna, jak tu budu žít. Škoda, že nebudu vždycky student a nebudu moci obědvat za euro a půl. Tyhle obědy v menze mi fakt zachránily můj budget. Mrkněte taky na „Ode an die Freude – Wirkung des Raumes auf den Ton von Kalimba“ na youtube. Další ochutnávka mého pobytu v Berlíně…

Červen je měsícem exkurzí do muzeí, archivů, divadel, i úplně jiných měst. Objevujeme Berlín z nové perspektivy, z pohledu věcí zapomenutých, neživých. Odehrává se zde olympiáda (Special Olympics), to je velká sláva. V Berlíně je taky spousta jezer, která uvítají spoustu návštěvníků. Můžete do vody skočit klidně ze stromu.

Postupně se můj pobyt chýlí ke konci. Ach jo, a to byly časy, kdy jsem nad pobytem teprve přemýšlela. Do koncertní sezóny se nám ve sboru rozšíří covid, což je výborným ukončením semestru a začátkem letních brigád. Nic nového už se neděje, je to tu jako ve městě, které znám odjakživa.

Úplně poslední měsíc. Srpen. Setkávám se s přáteli z celého roku a dáváme si na dlouhou dobu sbohem. Loučím se se všemi známými místy, i když vím, že se brzy znova shledáme. Z poličky zdvihám listy, které jsem posbírala na podzim, a zkoumám, jak se jejich barva časem změnila. Pak je odkládám, jako vzpomínku, která zůstane pouze v mé hlavě. Svůj pobyt uzavírám u ohně. Tak, jak to začalo, to přece musí i skončit…

Toto vyprávění založené na myšlenkovém proudu je rekapitulací mých zážitků z pobytu Erasmus+ v Berlíně, kterého jsem se účastnila v akademickém roce 2022/23. Chtěla bych tímto poděkovat, že je takováto možnost studentům přidělována, a že nebýt ní, vypadal by můj život nyní i v příštích letech úplně jinak…