**Dojmy z workshopu Akademie věd ČR: Jak se bránit rizikům digitálního věku**

Celá akce byla velmi zdařilá. Skládala se především z přednášek na téma nebezpečí, nebo naopak příležitosti plynoucí z počítačových technologií.

Jako první vystoupil Tomáš Přibyl s přednáškou: Chyby, které za nás udělali jiní. Ta pojednávala o bezpečnosti na internetu a hackerských útocích. Autor ji zpracoval velmi kvalitně a poutavě, takže člověk dával pozor po celou délku přednášky, jež pojednávala o mnoha aspektech této problematiky a posluchač si z ní odnesl mnoho zajímavých informací.

Poté promluvil Mons. Petr Piťha na téma: Vývoj techniky. Tato přednáška se mi líbila ze všech nejvíce. Piťhův projev byl velmi teoretický a náročný, což asi odradilo mnoho posluchačů, kteří pak vyrušovali, což mě nepředstavitelně iritovalo. Pokud by raději poslouchali pozorně, mohli by si povšimnou, že proslov se přímo hemží moudrými a podnětnými myšlenkami a inteligentním humorem. Kvalita Piťhova projevu mě nalákala k přečtení jeho knih.

Následovala přednáška Barbary Zitové: Místo lupy počítač – jak se dostat za hranice lidských možností. Ta pojednávala o počítačové analýze obrazů a jejím využití v kriminalistice. Přednáška se mi líbila, byť nebyla tolik poutavá jako ty předešlé.

Druhý den započal hlavní organizátor akce Roman Neruda přednáškou s titulem Vzpoura mozků, která pojednávala o pravděpodobnosti vzpoury robotů jak ji známe ze sci-fi filmů. Projev byl zajímavý, byť rozhodně nesdílím autorův nekritický technooptimismus.

Poslední přednášku s názvem Bioinformatika měl Jan Pačes. Jak veliké genetické rozdíly jsou důležité - srovnání člověka a šimpanze. Ta mě velice nadchla. Kromě informačních technologií pojednávala především o vývoji genetiky a genového inženýrství. Například informace o zapisování textové informace do DNA a její následné čtení a využití toho při archivaci dat jako na CD mě vážně ohromili.

Ondřej Andrla