**Setkání 5-12.2.2017 v Maďarsku, Miškolc**

V neděli 5.2.2017 jsme se setkaly společně s paní profesorkou Helceletovou a Emmou na nádraží v Brně, cestovaly jsme vlakem do Budapešti, kde jsme přestoupily a pokračovaly jsme dále do Miškolce. Paní profesorka Krumpholcová se k nám připojila až na místě. Celkově nám cesta zabrala necelých 7 hodin včetně přestupu. Na nádraží na nás čekaly hostitelské rodiny, které nás zavezly domů a v rodině nás následně čekala i společná večeře. Moje hostitelská rodina byla velice milá, vstřícná, zajimala se, co ráda jím a tak dále, za to jsem jim moc vděčná a bydlení v hostitelské rodině byla pro mě jedna z dalších cenných zkušeností.

V pondělí začínala naše práce. Každý den jsme začínali kolem 8 hodiny a končili kolem 6 hodiny odpolední. Kromě obědu a tzv. "coffee breaků" jsme celou dobu pracovaly, můžu tedy říci, že to bylo poměrně vyčerpávající, práce mě ale bavila. Pondělní den začal dvěma zajímavými prezentacemi, právě na téma obnovitelných zdrojů energie, což je ostatně i téma těchto setkání. A potom započala naše práce, pracovali jsme na vylepšování našich předpřipravených prezentací, které jsme dělali na toto setkání v Miškolci. Česká republika měla za úkol alternativní zdroje energie (větrné, vodní, geotermální elektrárny apod). Tyto prezentace jsme následně předváděli a domlouvali se, co je potřeba vylepšit, přidat, nebo třeba ubrat. Následně tyto upravené prezentace jsme překládali do češtiny, k nim jsme ale překládali i prezentace ostatních zemí. Takže například o fosilních palivech, jaderné energii, biopalivech... To nám zabralo docela velké množství času, dá se říci dva dny. Nejen, že jsme tyto prezentace museli správně přeložit do češtiny, museli jsme je i opravdu celé chápat, abychom byli schopni je přeložit bez faktických chyb, které jsme ale občas našli a následně upravovali. V mezičase se ještě řešil program příštího setkání v Brně. Takto jsme pracovali do středy, končilo se, jak jsem již zmiňovala, v 6 hodin večer. Večeře probíhala v rodině, únava byla na všech znát, takže jsme byli rádi, když jsme mohli zalehnout do postele a čerpat síly do nového dne.

Ve čtvrtek jsme brzo vstávali na cestu do Budapešti. Jeli jsme autobusem zhruba 2 hodiny. Po příjezdu nás čekala prohlídka maďarského parlamentu a po jejím skončení jsme se vypravili na exkurzi do bioetanolové výrobny z kukuřice - Pannonia Ethanol, asi 1,5 hodiny od Budapeště. Exkurze byla velice zajímavá, trochu jsme tedy vymrzli, ale stálo to za to. Podívali jsme se, jak se takové množství etanolu produkuje, skladuje, jak vybírají vhodnou kukuřici a následně jsme se dozvěděli, že jako druhotný produkt z pevného zbytku produkují krmivo pro hospodářská zvířata. Autobusem jsme se vrátili zpět do Budapešti, kde nás čekala večeře. Velice se mi líbil systém restaurace. Po zaplacení sumy zde mohl člověk zůstat po dobu dvou hodin a sníst kolik a co chtěl. Na výběr toho bylo opravdu mnoho, od mas, přes pizzu, sushi, saláty, dezerty až po ovoce. Po večeři jsme vyrazili na vyhlídku, kde jsme mohli pozorovat slavný Budínský hrad, Řetězový most, apod. Poté jsme jeli nazpět do Miškolce, kde jsme dorazili něco málo po půlnoci.

V pátek jsme všichni unaveni z předchozího dne vyrazili do města - část z nás na prohlídku Miškolce a zbytek na bowling. Já s Emou jsme se zúčastnily prohlídky města, učitelé měli svou vlastní prohlídku, moc se nám prohlídka líbila, zakončili jsme ji v kavárně. Následně jsme vyrazili do Lillafüred - část NP Bukk, kde jsme se krátce procházeli, navštívili jsme zde komentovanou prohlídku jeskyně. Poté jsme se s učiteli opět rozdělili, učitelé měli večeři a my studenti jsme měli večeři v pizzerii. Někteří dále šli zpět se svými hostiteli domů, jiní šli ještě společně posedět.

V sobotu ráno nás čekala už jen cesta domů, rozloučili jsme se se svými rodinami, to bylo trochu smutné, jelikož jsme s nimi prožili skvělý týden.

Jsem velice vděčná za tuto zkušenost. Dá mi to nejen znalosti navíc, co se týče obnovitelných zdrojů energie, ale seznámím se s lidmi z jiných zemí, jejich kulturou, naváži nová přátelství, vylepším si jazykové schopnosti a v neposlední řadě se v cizí zemi naučím i samostatnosti. I když práce nebyla někdy úplně jednoduchá, moc jsem si tento týden užila a bude se mi stýskat.

Dominika Štefková, 2.C