Poslední rok na gymplu: peklo, nebo vysvobození?

Vidina maturity nám visí nad hlavami jako těžký mrak. Osm let na gymnáziu uběhlo jako voda a závěrečné zkoušky se neúprosně blíží. Do jara ještě zbývá ještě pár měsíců, ale budou to měsíce utrpení, nebo užívání si?

Jako malí jsme si mysleli, jaký není život oktavánů skvělý. Samé odpadlé hodiny, testování místo výuky a krátký rozvrh. Učitelé nás sice od primy strašili a vyhrožovali maturitou, ale ta se nám tehdy zdála neskutečně daleko. Jednou jsme si z legrace počítali, kolikrát se vysloví slovo „maturita“ v průběhu jednoho týdne. Když po necelých dvou dnech suma přerostla tři desítky, od své snahy jsme upustili.

Ještě v septimě jsme se vzájemně ujišťovali, že je to vlastně ještě všechno daleko. Když se ale léto přehouplo do podzimu, úsměv nám začal mrznout na rtech. Tou dobou už někteří měli dávno jasno, čím by chtěli být a co by chtěli studovat. Jiní však ještě nyní v půlce listopadu tápou a termíny už začínají nehezky pálit.

Výuka jako taková se v podstatě nezměnila, jen je jaksi zaměřenější a tím pádem i užitečnější. Opravdu máme kratší rozvrh, ale o to víc musíme stihnout doma samostudiem. Testování taky je, ale místo kýžené úlevy z rutiny je spíš příčinou nevyspání a nervů nadranc. Pozitivní ovšem je, že ubylo „nechtěných“ předmětů. Každý si vybral dle svých preferencí a studuje více méně to, co ho zajímá a baví. Samozřejmě stálice jako občanka a tělesná výchova zůstaly, ale s tím se člověk holt musí smířit. Z hlediska učiva do sebe začíná všechno konečně zapadat. Co ještě loni pro nás bylo záhadou, začíná letos dávat smysl.

Celkově si myslím, že poslední rok na gymplu je přesně takový, jaký si ho maturant sám udělá. Může být těžký i lehký, náročný i snadný. Pravdou ale zůstává, že je to pomyslný vrchol našeho studia na střední škole, a že na něj budeme ještě dlouho (ať už v dobrém, či ve zlém) vzpomínat.