**Rozhovor s Janou Hegrovou**

Připravily jsme si pro vás speciální rozhovor s Janou Hegrovou, profesorkou na Střední škole knižní kultury. Jana Hegrová vyučuje anglický jazyk, dějiny filozofie, společenské vědy a úvod do praxe. Ptaly jsme se na její pracovní zkušenosti, zájmy i kariérní plány.

**Já bych se vás chtěla zeptat, jak se dneska máte?**

Mám se unaveně, ale dobře. Děkuji za optání.

**Tak nejprve by nás zajímalo, proč jste šla po dokončení střední zdravotní školy studovat pedagogickou fakultu?**

To je dobrá otázka. No, mně došlo během třetího ročníku na zdravotní škole, že to není práce pro mě, protože od třetího ročníku jsme měli praxe v nemocnici a bylo to velmi náročné a já nejsem člověk, který je manuálně zručný, takže to trvalo dlouho, než jsem se něco naučila. A taky se mi dělalo špatně z krve. A taky jsem zjistila, že jsem spíš studijní typ. Zajímá mě historie, zajímají mě jazyky. Takže jsem se rozhodla, že půjdu jiným směrem.

**Jaké to bylo dělat ve Švýcarsku au-pair a jak dlouho jste ji dělala?**

Dělala jsem ji rok a půl a bylo to velmi zajímavé, náročné ze začátku, ale byla to asi nejlepší zkušenost, jakou jsem kdy měla. A každému bych to doporučila. Prostě vyjet třeba i na půl roku někam do zahraničí.

**Jak jste se k tomu vlastně vůbec dostala?**

Já jsem si vždycky chtěla zkusit práci v zahraničí. Už v té době jsem měla svoji první práci, ale nebavilo mě to. A pořád jsem koketovala s myšlenkou, že bych měla odjet, a au-pair mně přišlo jako nejlepší možnost pro mladou holku, která má zkušenosti z pedagogické fakulty a ze zdravotní školy. Já jsem měla vlastně zkušenost s dětmi. Je to nejlehčí možnost, prostě odjet a získat práci, a to legálně.

Takže tak, touha po nové zemi a získat zkušenosti a jazykově se nějak ještě vzdělat.

**A co byla vaše první práce?**

Moje první práce. To jsem dělala v kanceláři na úřadu práce. Dělala jsem takovou holku pro všechno. Kopírovala jsem, skenovala, psala jsem smlouvy, telefonovala jsem, všechno možný. A tam mně právě došlo, že tohle fakt nechci dělat, a že prostě musím dělat něco víc. Takže tam jsem se rozhodla, že půjdu nejdřív do zahraničí a pak se uvidí, co se mnou bude.

**A jak jste se dostala k učení na naší škole?**

Dobrá otázka. Byla to náhoda. Já jsem se vlastně přestěhovala do Prahy v roce 2017 a bydlela jsem kousíček od školy od Perunovy ulice a kousek od Flory. Měla jsem vystudovanou pedagogickou fakultu, tak jsem zkoušela různé školy v okolí – Vinohrady, Žižkov. Posílala jsem tam různě životopisy a vaše škola byla první a jediná, kdo mi dal vědět, že shání angličtináře. Byť jsem to nestudovala, tak mi napsali, ať to jdu zkusit, a uspěla jsem. Byla jsem údajně nejlepší, takže to bylo velmi pozitivní a motivující.

**Jaké jsou vaše kariérní plány do budoucna?**

Zase velmi dobrá otázka. Chtěla bych se rozhodně věnovat učení. Našla jsem se v angličtině, ta mě hrozně baví, a vlastně v jazycích obecně. Přes léto jsem si udělala jeden kurz, jmenuje se to Celta, což je vlastně certifikát, který mě opravňuje učit i dospělé, a to ať už off-line nebo online. Takže moje kariérní plány se týkají učení jazyků.

**Umíte i nějaké jiné jazyky?**

Umím trochu německy. Uměla jsem více ve Švýcarsku, tam jsem byla vhozená do vody, protože ty děti uměly pouze německy a já jsem neuměla skoro nic. Učila jsem se s dětmi, takže umím říct, jak se řekne plínka, hračka, pohádka… nebo teda uměla jsem. Chodila jsem tam i rok do školy, ale už to pomalu zapomínám, ale rozumím. Umím ještě trochu španělsky a rozumím trošku portugalsky.

**Tak teď se přesuneme k vašim koníčkům. Chtěla bych se zeptat, jaké jsou vaše oblíbené knihy a jestli máte nějaký oblíbený žánr?**

Oblíbený žánr je určitě horor. Mám ráda Stephena Kinga. Mezi mé oblíbené knihy od něj patří Dlouhý pochod, to se mi hodně líbilo, a ještě Salem‘s Lot. A další oblíbené žánry jsou psychologické romány a potom mám ráda sci-fi. Kromě toho Kinga mám ráda třeba Mechanický pomeranč. Pak mám ještě ráda 1984.

**Když máte tedy ráda Stephena Kinga, viděla jste nějaké filmové adaptace jeho děl?**

Viděla jsem jich několik.

**A jak se vám to líbilo? Byla jste spokojená?**

Viděla jsem třeba Osvícení, a to musím říct, že se mi víc líbila ta kniha, tam bylo mnohem víc detailů. Pak třeba It. To se mi taky víc líbila kniha. Co jsem ještě viděla? No, většinou se mi prostě víc líbila kniha. Je tam víc detailů, větší psychologie postav. Ale myslím si, že ty filmy jsou poměrně dobré. Možná, řekla bych, že Carrie je jediný film, který je lepší než kniha. Byla to vlastně jeho prvotina.

**Když už jsme u filmů, jaké jsou vaše oblíbené?**

Na to jsem se měla připravit. No, oblíbené filmy… Mám ráda Jeden den, pak mám ráda film Poslední Mohykán. Mám ráda hodně psychologické, třeba jako Narušení.

**Dočetly jsme se, že ráda cestujete. Jaké bylo nejhezčí místo, které jste navštívila, a co vás na něm zaujalo?**

Cestovala jsem v rámci Švýcarska a byla jsem mimo jiné ve francouzsky mluvící části u Ženevského jezera. To mě naprosto okouzlilo. To je prostě místo, kde se snoubí příroda s architekturou a všechno tam krásně kvetlo. Ženevské jezero bylo krásně modré a v dálce jsou hory. Všude květiny, taková téměř francouzská kultura.

Ještě se mi líbí Řecko. Byla jsem v Kefalonii a na Korfu. Tam se mi líbí ta kultura, a to moře samozřejmě. Pak jsem byla v Brazílii, tam jsem byla v Riu de Janeiru na Copacabaně. Takže to byl taky velmi krásný zážitek. Jinak Chorvatsko je moc pěkné, tam jsou zase hory, moře. Mám ráda hory a moře dohromady.

**A jaké místo byste chtěla navštívit v budoucnu?**

Mým snem je Madeira, což je ostrov. A zase kvůli přírodě, jsou tam hory a moře. A ještě bych chtěla navštívit pobaltské země, které mě docela lákají kvůli architektuře. Takže Litva, Lotyšsko, Estonsko a možná ještě Finsko. Možná pak Nový Zéland, ale to už jsou takové ambiciózní plány.

**A na závěr poslední otázka. Jaké máte plány na Vánoce?**

Odpočívat, být s rodinou a odpočívat. Chtěla bych jít třeba někam do hor a užívat si tu pohodu. Nemám vyloženě žádné plány, myslím si, že je asi nemá nikdo z nás. Prostě já moc neplánuju. Uvidíme, co nám tyhle svátky přinesou. Snad budeme zdraví a nebude žádná karanténa, protože loni jsme byli jenom já a naši, protože celá rodina byla v karanténě. Takže doufám, že to letos vyjde a sejdeme se všichni.

**Moc děkujeme za rozhovor.**

*Eliška H. a Kristýna Č.*