-L'educació és un acte d'amor, per tant, un acte de valor- una frase que va dir Paolo Freire, un educador i experta en temes de la Pedagogia.

Aquesta frase m’ha la va dir el primer dia en Jackie, el meu referent i suport de la Bressola de Sant Galdric.

Al mes de maig del 1976, neix la Bressola de Sant Galdric la primera escola a Perpinyà que és parla en català. Van començar amb 7 infants i ara són 173.

I jo, una noia de 19 anys, amb la gran il·lusió d'aprendre, d’actuar, de guiar, de fer gaudir i de treure somriures als infants, he tingut la gran sort d’anar a la primera escola de les vuit que hi ha.

A priori, em semblava difícil o complexa d’entendre que a sota domini de l’Estat francès és portés a terme la idea de què és parlava tot en català.

A més a més, el que comportava la seva filosofia que, es basa en tres principis claus: Verticalitat, Immersió i Treball cooperatiu

No obstant això, després dels meus curts dies que he pogut observar, he comprovat que l'herència cultural segueix viva, que tot el que es fa amb treball cooperatiu i amb amor és pot dur a terme.

Agraeixo, com he dit anteriorment, la gran oportunitat de veure en primera persona el gran treball de la Bressola.

Agraeixo que es respecti l’infant i el sentit del respecte per ell mateix, del seu propi jo. Agraeixo que els acompanyants els hi diem que són capaços de realitzar el seu bon treball. I això s’aconseguit a partir de tot el que he dit i més coses que no he esmentat.

Vaig ser educadora, i vaig ser espectadora.

Espectadora d’un gran film per dir-ho d’una manera. M’alegrava molt quan els nens parlaven tant bé el català, quan els nins i nines, com deien allà, s’ajudaven encara que es portessin quatre anys de diferència, m’alegrava veure com eren capaços de pensar, de prendre decisions i de solucionar els problemes.

Acabaré aquest petit escrit afegint que em vaig alegrar l'últim dia, encara que, entre llàgrimes als meus ulls deia -adéu, ja ens tornarem a veure- perquè entre la tristesa de despedir i acabar una etapa, sabía que ells continuaríen amb aquella gran evolució del seu dia a dia.

Que continuarien alegren a altres persones com jo, persones que com em va dir en Jackie creuen en què -L'educació és un acte d'amor, per tant, un acte de valor-.



