Všechno to začalo v neděli 27.2. na hlavním vlakovém nádraží v Děčíně. Viděli jsme se tam poprvé a ta představa, že spolu budeme 14 dní v kuse, byla hrozná. Učitel zavelel nástupiště a už nebylo cesty zpět. Nasedli jsme do vlaku směr Vídeň. Jeli jsme přes 6 hodin, po 3 hodinách už většina spala. Nakonec jsme konečně přijeli do Vídně. Cesta z nádraží byla lehce chaotická, jeli jsme metrem na ubikaci. Začalo rozdělování pokojů, což bylo velice vtipné. Po rozdělení pokojů nás čekalo vybalování a následné testování. Bohužel 1 účastnice Erasmu vyšla pozitivní, a díky této nemilé zprávě se náš nástup na pracoviště oddálil. Následné dny jsme museli ještě kvůli tomu chodit na testování.

Po pár dnech jsme mohli konečně nastoupit na pracoviště. 2 účastnice, které pracovaly na jiném pracovišti, mohly nastoupit už 1.3. do práce. Ve středu 2.3. jsme zbytek měli školící meeting a následné překvapení bylo, že jsme tam zůstali do 7 hodin večer.

Při vstupu na naše pracoviště jsme nevěděli, co nás bude čekat. První setkání s týmem bylo přátelské. Hned nás zaškolili a šli jsme dělat svou práci. Náplní naší práce bylo: úklid, přebírání ovoce a zeleniny, rovnání regálů a tyto činnosti jsme dělali celé 2 týdny. Komunikace byla v německém a anglickém jazyce.

A zbytek skupiny byl poslán na jiné pracoviště, kde byli po 1 rozděleni na různá oddělení. Na svých odděleních se zapojovali do péče o místní klienty. Péče o klienty zahrnovala: hygienu, krmení, podání léků, komunikaci, zlepšení nálady pomocí her. Naučili jsme se nová slovíčka v německém jazyce ze zdravotnického prostředí.

O víkendu a ve volném čase jsme podnikali různé výlety. 5.3. nás čekala návštěva Prateru, kde jsme vyzkoušeli některé atrakce. 6.3. jsme měli objednanou exkurzi na zámku Schnönbrunn, dozvěděli jsme se hodně o historii rakousko-uherské monarchie. Náš Erasmus jsme zakončili výletem na Wiener Riesenrad, odkud jsme viděli celou Vídeň a byl to nádherný zážitek. Během pobytu jsme chodili na procházky po Vídni, kde jsme poznali jejich architekturu, jinou kulturu, zajímavá místa…

Další zajímavá část našeho pobytu bylo jídlo. Každý den jsme obdrželi krabičku, ze které na nás vykoukl nový horor. Někdy lepší a někdy horší. Naší záchranou byla Billa, která od našeho ubytování byla cca tři minuty. Nejlepší část jídla byly snídaně. Dostali jsme džus, ovoce, mléko, máslo, marmelády, čerstvé pečivo a něco na chléb. Obědy jsme nemuseli řešit, protože nás v práci zásobovali jídlem. Byli velice štědří. Večeře byla ve stejné formě jako oběd. Vzali jsme si jakýkoliv balíček, který jsme chtěli, když jsme přišli po práci na ubytování.

Ubytování bylo odpovídající třem hvězdičkám z pěti. Dostali jsme tři pokoje. Jeden pokoj byl pro šest dívek, druhý pro tři dívky a třetí byl pro jednoho chlapce a učitele. Největší problém byla jedna koupelna pro šest dívek. To byla dívčí válka. Avšak pokoj pro tři dívky se začal rozpadat hned po prvním dni. Nejdříve se nám rozletěla sprcha na pět částí, později upadla polička, v ledničce se rozsypalo těsnění a křupla postel. Ale přežili jsme to. Jinak to bylo velice příjemné a útulné bydlení. Každý večer se hrály karty u jednoho stolu a všichni si vyprávěli, co za den zažili.

Abychom to shrnuli ve Vídni se nám líbilo. Byl to pro nás velký krok do neznáma, ale všichni jsme to společnými silami zvládli a užili jsme si to. Nebyla to úplně, jak se říká procházka růžovým sadem, ale stálo to za ty nervy.