**Veronika Černá, Cudeca tienda, Španělsko, Malaga**

Obsah obrázku osoba, interiér, zeď, stojící

Popis byl vytvořen automaticky

Na stáž jsem odletěla do Malagy ve Španělsku. Moc jsem se tam těšila, protože i když jsme s rodiči procestovali hodně zemí, přímo v Malaze jsem byla poprvé. Stáž trvala 4 týdny a čas uplynul rychleji než jsem čekala.

Moc děkuji své škole Obchodní Akademie Praha a programu Erasmus +, že jsem dostala tuhle příležitost, i teď v době ovládanou Covid-19.

Pracovala jsem v charitativní organizaci Cudeca Tienda. Prodejny této společnosti přijímají oblečení, doplňky a další věci od dárců, ty pak prodávají a zisk jde nemocným lidem, kteří potřebují pomoc s hrazením léků nebo nákladné léčby nehrazené z pojištění. Mimo nás v obchodě pracovali převážně další dobrovolníci, nejčastěji to byly postarší paní, které vás braly jak vnoučata. Starala jsem se o udržování reprezentativního vzhledu obchodu, dezinfikovala/ žehlila jsem věci, které si zákazníci vyzkoušeli, bylo to náročnější díky momentální situaci s Covid-19. Přebírala jsem věci od dárců, na kousky co byly vhodné k prodeji jsem dávala cenovky a mohly se vystavit do obchodu. Co bylo zničené nebo špinavé šlo na recyklaci a že toho nebylo málo. Naučila jsem se vážit si celkově práce, kterou ostatní vykonávají, když se člověk snaží uklidit a srovnat celý obchod, aby bylo vše jak má, a potom tam přijde pár zákazníků a je tam znovu chaos. Ve Španělsku je zajímavá pracovní doba, dost ji ovlivňuje takzvaná siesta. Obchody otevírají okolo osmé ráno, zavírají v jednu odpoledne, kdy siesta začíná, poté otevírají až okolo šesté a některé obchody jsou otevřené dokonce až do jedné ráno.

Španělsky jsem se už naštěstí ve škole učila, takž jsem nebyla až tak ztracená, ale když začali mluvit rychle, bylo opravdu těžké jim rozumět.

Obsah obrázku interiér, postel, lůžkoviny

Popis byl vytvořen automatickyUbytování, no… moc času jsme tam netrávili, byly jsme hodně času buď v centru, nebo na pláži. Slečny v hostelu se opravdu snažily, aby bylo vše v co nejlepším stavu, anglicky uměly, takže aspoň s někým si mohl člověk popovídat. Z grantu jsme měli hrazené ubytování, letenky a MHD, které se nejvíce hodilo, jelikož jsme v centru byli opravdu často. Nejvíce mě bavily výlety na katamaránech, moře bylo úžasné a ne jednou jsem měla boty úplně mokré.

Před odjezdem na stáž jsem se připravovala na kurzech, i když byly v angličtině která se nám nakonec moc nehodila. Řešili jsme přísloví, a další často používaná slova a fráze. Před odjezdem jsme museli absolvovat test, který nám řekl, jakou úroveň angličtiny máme, na základě něj jsme měli přidělenou výuku přímo pro nás. Tyto kurzy mě bavily, byla jsem schopná naučit se nové a zajímavé věci.

Byla to moje první stáž v zahraničí a upřímně jsem ráda, že jsem jela. Zjistila jsem jaké to je žít samostatněji, tím myslím bez rodiny a zázemí na které jsem zvyklá. Byla to opravdu zajímavá zkušenost. Můj největší úspěch byl, že jsem přežila, a že jsem se vrátila domů skoro se vším, kromě pár ztracených kil a odpuzovače na hmyz který jsem zapomněla v zásuvce na pokoji.