Zpětná vazba

Ve čtvrtek 18. února jsem se vydala na cestu do Německa, abych si zkusila, co to je být mentorem a jak vypadá sjezd na experimentální část projektu Erasmu +. Byla to moje první příležitost něco podobného zažít a musím říct, že se mi to velmi líbilo.

Cesta mi utíkala pomalu, když jsem byla na cestě do Německa, tak jsem neměla ponětí, co mě vlastně čeká. Na Pforzheimském nádraží mě čekal Thuc, můj mentor partner, u kterého jsem i bydlela. Skvěle se o mě staral a dobře jsme si rozuměli. V pátek ráno měl pan Braun motivační řeč, která mě spíš vyděsila, než motivovala, abych pravdu řekla.. Následovala příprava prezentací a konstruování fermentorů, moc jsem nevěděla, co dělat, protože jsem měla téma prezentace *lab work one,*a Thuc mi k tomu moc neuměl říct, jak to má vypadat. Další den už jsme ale dostali rady, jak má být prezentace postavená, tak jsme se pustili do práce, taky jsem poslouchala prezentace ostatních a dělali jsme ta cvičení, takže to mě bavilo a zdálo se mi dobré, aby mentoři měli >natrénováno<. V neděli, když jsme měli volno, nás děcka z Pforzheimu vzali na výlet vlakem do Karlsruhe do muzea, kde se mi to moc líbilo. Zahajovací večeře se všemi zbývajícími studenty, kteří přijeli, byla skvělá a i místo, kde jsme bydleli se mi líbilo. V pondělí jsem celý den poslouchala uvítací řeči a přednášky, což je věc, která k takovýmto událostem patří. Velmi mě potěšil simultánní překlad, který nám poskytl německý učitel angličtiny. Nesmím zapomenout zmínit, že servis ve škole byl úžasný café breaky a obědy a tak všechno bylo bezchybné. Poprvé jsem si vyzkoušela mentorování, šlo to docela dobře- při tom pipetování, protože jsme byli dobře proškolení a nachystaní. Další den, při vlastním pokusu jsem měla mít prezentaci, ale dopadlo to nakonec úplně jinak, než jsem si myslela- moc jsme nebyli dohodnutí a prezentace, kterou jsme chytali, nebyla k ničemu.. Ale pokud se mé skupince dařil, zastavili jsme to těsně před explozí, takže jsem byla s výsledkem spokojená. Celkově ten den byl ale zmatený, chvílemi nikdo nevěděl co dělat, ale jak se to rozběhlo, tak to šlo. To ráno bylo velmi chaotické. Další den, evaluování bylo fajn, líbilo se mi, že každá skupina prezentovala své výsledky, naše skupinka to odprezentovala dobře, mohlo to být i líp, ale poprali se s tím. Následující kulturní akce se mi velmi líbili, co pro nás němečtí studenti vymysleli. Nejvíc se mi líbilo muzeum Mercedesu a bruslení. A taky jsem moc ráda, že jsem se tohoto projektu zúčastnila, protože jsem se neučila spoustu nových věcí, mám pocit, že už skutečně můžu říct, co je to fermentace, a jak se zpracovávají výsledky, co je to fotometr, nebo jak se určuje obsah glukózy. Taky se mi líbilo, že nejen, že tento projekt měl vzdělávací funci- že jsem se něco naučila, i třeba jak vést lidi, ale můžu i říct, že jsem poznala skvělé lidi, se kterými se budu snažit udržet kontakt a doufám, že je ještě někdy potkám. Jinak jet jako mentorka- napřed se mi to zdálo hrozné, nevěděla jsem co čekat, ale nakonec to bylo to nejlepší, co jsem si mohla přát.