Ohlédnutí za Dánskem

Toho, že se vůbec můžu účastnit takového projektu si moc vážím. Za možnost být součástí výjezdu v Dánsku jsem neskutečně vděčná. Byl to pro mě týden naprosto plný jen pozitivních emocí.

Tím, že to bylo přípravné setkání pro hlavní setkání ve Francii, tak si myslím, že největší náplní programu bylo spíše opravdu dobře porozumět tématu našeho projektu a to tak, že jsme o tom měli být schopni dokázat mluvit sami. Proto jsme podle mě měli tolik přednášek a prezentací. Já sama jsem o tom věděla něco málo, než projekt začal, ale opravdu jsem si to všechno dala do pořádku až tam. Množství prezentací mi vůbec nepřišlo únavné, ba naopak, každá byla v něčem jiná a z každé jsem si odnesla nějaký nový poznatek. Když se učím něco, co mě baví a zajímá, byla bych u toho schopná vydržet hodiny a dovedu si představit, že tam to tak opravdu bylo.

Samotný pokus byl v principu podobný pokusu na loňském setkání v Brně s minulým projektem, ale upřímně můžu říct, že jsem tomu všemu najednou rozuměla mnohem lépe než loni. Taky se mi moc líbil motiv pokusu, tedy vyšetřování vraždy. Myslím, že to bylo tím víc zajímavější. Byla jsem ve dvojici s paní profesorkou z Athén, která se v našem pokusu vysloveně moc neangažovala, což pro mě vlastně nebylo ve výsledku špatné, protože jsem si mohla vše vyzkoušet a udělat sama. A když se experiment povedl, byl to naprosto skvělý pocit! Dělat po pokusu grafy a kalibrační křivku mě určitě taky spoustu dalo, protože mi nefungoval pořádně počítač, a tak jsem vše musela rýsovat na papír a potom přepočítávat ručně. Tušila jsem, že to samozřejmě nemůže být ručně tak přesné, ale dva ze tří výsledků byly jen trochu mimo, takže jsem byla moc spokojená.

Ani mimovědeckým aktivitám nemůžu vytknout jedinou chybičku. Měla jsem štěstí na naprosto úžasnou hostující rodinu, jsem s nimi stále i teď v kontaktu a píšeme si zprávy. Potkala jsem tolik nových lidí (se spoustou z nich jsem také v kontaktu) a to i mimo náš projekt. Například páteční “café ve škole” jsem si hrozně moc užila a poznala skvělé lidi se kterými jsem pak i strávila odpoledne. Poznala jsem úplně nový školský systém, který mě naprosto překvapil (velmi příjemně). Alespoň trochu jsem poznala Dánsko a Dány obecně. A myslím že Dánsko má co dát i po přírodní stránce. Jejich moře je naprosto kouzelné a lesy jsou velice příjemné, jak nás utvrdila jízda na horském kole v národním parku Thy.

Abych to prostě nějak shrnula, výjezd mi dal spoustu nových vědeckých poznatků, nových přátel z různých koutů světa, hromadu zážitků a opravdu krásných momentů, pomohl mi se aspoň trošku přestat bát mluvit nahlas, posunul mě v mluvě anglicky, a navíc mi dal takové ty “social skills” které se mi v životě budou jistě hodně hodit. Měla jsem možnost si povídat s reálnými vědci a spoustu a spoustu dalších úžasných věcí, které jsem zažila.

Moc děkuji, Kája Košická, SxB