**Co jsem si odnesl z Erasmus projektu CRISPR?**

Toto setkání spojilo skutečně mnoho věcí, co mám rád a v žádném aspektu mě nezklamalo. I když, v jednom asi ano. Zbořily se mi iluze, že Francouzi jedí i něco jiného, než sladké pečivo. Jinak jsem si ovšem jak laboratorní část tak i kulturně poznávací velice užil a v žádném případě bych neváhal se do projektu přihlásit znovu.

Pracovali jsme po dvou až tříčlenných mezinárodních skupinkách, takže všechna komunikace probíhala v angličtině, kromě pár výjimek, kdy se mi dokonce podařilo uplatnit francouzštinu. Velmi se mi zamlouval postup, že si nejprve vyslechneme sérii přednášek a potom začneme s praxí. Jediné, co bych změnil by bylo, že přednášky mohly být trochu víc časově rozprostřené, protože sedět několik hodin v přetopené a vydýchané místnosti může být skutečně náročné.

Po provedení experimentu, kdy jsme stříhali linearizovaný plazmid pomocí Cas9 bílkoviny naváděné vlastně syntetizovanou gRNA bych řekl, že této problematice mnohem víc rozumím a i když mi ze začátku nebylo všechno zcela zjevné a něco jsem třeba chápal jinak, nyní jsem přesvědčen, že mi nedělá žádný problém komukoliv vysvětlit, co jsme to vlastně v Évreux dělali.

Rád bych podotknul, že mě také velmi příjemně překvapilo, že se zde nenašel nikdo, kdo by do kolektivu nezapadal, protože jsem byl doteď přesvědčen, že taková věc není možná a že se vždycky najde někdo problémový, nebo jenom někdo, kdo není ochotný se s každým ze skupiny bavit. Nepopírám, že moje vnímání může být zkreslené, nicméně reflektuji jenom svůj subjektivní pohled.

Splněným snem pro mě byl také výlet po Paříži, na jejíž objevování jsme měli rovnou 2 dny! Za tu dobu jsme stihli spatřit snad všechny nejslavnější památky, na které bych si kdy zvládl vzpomenout a před našimi zraky stanuly také mnohá známá a někdy i neznámá, leč nádherná umělecká díla, jelikož jsme nezapomněli na galerii v Louvru a musée d’Orsay. Velmi pěkné byly ovšem i katedrály v Évreux či Rouenu, jejichž zdobnosti se skutečně vyrovná máloco.

A jedním z nejsilnějších zážitků pro mě byla především moje hostitelská rodina, která se celou dobu starala o to, abych chodil všude včas a večer směl s nimi v klidu pojíst, rozšířit svoje regionální znalosti, kterých do té doby věru mnoho nebylo a potom se vyspat. Během celého mého pobytu se ke mně chovali velmi příjemně, za což jsem se jim snažil alespoň trochu poděkovat tím, že jsem jim uvařil šulánky s mákem, který jsem si s sebou přivezl z ČR. Nejenom, že jim velice chutnalo, ale neubránili se ani tomu si přikousnout k nim bagetu a nakonec výbornou večeři zakončit dezertem, což může být leda tak úsměvné.

Abych to shrnul, celý tento výjezd by se dal označit slovem „dokonalý“, protože takový skutečně byl a odnesl jsem si z něj spoustu cenných zkušeností.

Jan Privarčák SxB