**Zpětná vazba k projektu Erasmus+**

O projektu Erasmus+ jsem se dozvěděla na základě dobrých zkušeností od mojí starší sestry, která byla dokonce na meetingu ve Pforzheimu jako mentorka. Myšlenka projektu jako takového mě opravdu nadchla. Líbí se mi propojení dvou dobrých věcí. Jednak se snažit najít nějaký alternativní zdroj energie a tím odlehčit Zemi, ale také podporovat mladé lidi v jejich vzdělávání, a také jim dát možnost spolupracovat i s kulturně odlišnými lidmi avšak spojenými stejnou myšlenkou a nadšením.

Nejdříve jsem měla z projektu opravdu strach, ale později jsem si uvědomila, že zcela zbytečně. Vše bylo dobře srozumitelné jak ze studijních materiálů, tak perfektně vysvětlené na místě a v případě nejasností všichni mentoři ochotně odpovídali i na někdy banální dotazy.

Od Erasmu+ jsem především čekala, že si rozšířím své obzory v oblasti biochemie a podařilo se nejen to. Podařilo se mi propojit si znalosti nejen z biologie a chemie, ale také matematiky a fyziky. Ale zaznamenala jsem také, že se mi daleko lépe a pružněji vyjadřuje v angličtině a také již není takový problém se delší dobu soustředit na mluvenou angličtinu.

Práce v mezinárodní skupině jsem se docela bála, jelikož každý má svůj přízvuk a občas bývá obtížné lidem rozumět. Nicméně i když v naší skupině menší jazyková bariéra byla, vždy se nám podařilo se alespoň trošku domluvit a porozumět si.

Obdivuji francouzskou stranu, jak měla téměř vše krásně nachystané, a že většinu věcí nám přinesli přímo pod ruce, takže jsme naštěstí nemohli udělat chybu v namíchání špatné koncentrace a tak podobně. I v případě nejasností se bylo vždy koho doptat.

Co jsem si ale ani nedovolila očekávat byla celková atmosféra. Ze začátku jsem se bála, že by tam mohlo být spoustu studentů, myslících si že jsou ti nejdůležitější, anebo snažících se být ti nejlepší. Celkově jsem očekávala spíše soutěživější prostředí a více odtažitější účastníky. Avšak byla jsem velmi příjemně překvapena, protože už od začátku se všichni chovali velmi přátelsky a i když občas bylo složitější se domluvit vždy byla dobrá vůle si vyjít vstříc. Také mi přišlo skvělé, že nebyly napjaté vztahy mezi profesory a studenty kvůli spolupráci. Vždy když jsme potřebovali, mohli jsme se doptat a nikdy jsem se nesetkala s neochotou.

Na setkání jsem jela se snem, o kterém jsem si myslela, že je asi docela troufalý. Chtěla jsem navázat nějaké nové přátelství s někým z jiné země. Ideálně s někým jiné kultury. A jak se ukázalo, nebylo to vůbec troufalé, naopak ukázalo se, že to bylo reálné.

Samozřejmě že nemohu popřít, že mě lákala myšlena podívat se do Francie, a poznat zdejší místa a zajímavosti. Moc jsem si užila program jak v Paříži, tak v Rouenu. Myslím si, že je skvělé, že jsme si mohli prohléhnout toto velkoměsto, tak jak to pro nás Francouzi připravili. Díky tomu si můžeme být jisti, že jsme nevynechali žádnou příliš důležitou část.

V Rouenu mě zaujalo provedení muzea Johanky z Arku. Dokonale zpracované, a i když jsem si myslela, že toho o této významné Francouzce vím docela dost, tak jsem se zmýlila. Na tomto příběhu toho je hodně zajímavého. A díky atraktivnímu provedení muzea si tyto informace lépe vstřebám.

Co se týče volného času, tak musím podotknout, že ho nebylo přespříliš. Ovšem je mi jasné že Erasmus+ není poznávací zájezd. A proto je důležitější správně provést pokus než si dokonale prohlédnout okolí.

Kdybych měla zhodnotit cestu, tak pro mě byla opravdu velmi únavná. Bohužel si ale nedokáži představit nějaký elegantnější způsob přepravy. Jsem opravdu vděčná za to, že jsme měli možnost podívat se po Paříži i po vlastní ose, a díky tomu třeba i navštívit Louvre.

Závěrem bych chtěla říci, že jsem neuvěřitelně vděčná, že jsem se tohoto projektu mohla zúčastnit. Myslím si, že mě posunul o velký kus kupředu a to nejen ve vědomostech. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na jeho přípravě anebo realizaci nějak podíleli, protože to bylo úžasné. Budu se těšit na další spolupráci ohledně tohoto projektu.

Anežka Zichová, Q.A