ODBORNÁ PRAXE V NĚMECKU 2024

Z noci prvního na druhého září už prázdniny házely ručník do ringu a opět začínala škola. Ale ne tak obyčejně jako předchozí tři roky. Neboť všechny novopečené čtvrťáky ještě čekaly dva týdny praxí a pár vyvolených mělo tu možnost strávit ty dva týdny v poloprovozní laboratoři v Hürthu poblíž Kolína nad Rýnem.

Do Kolína jsme dorazili po devítihodinové cestě autobusem a okolo jedenácté už jsme stáli před branami Chemieparku Knapsack a koukali na ten průmyslový kolos. Ten prozkoumáme později díky dvěma exkurzím zařízeným panem Volkeltem (takovým styčným důstojníkem mezi námi a Akademií). Prozatím se naším působištěm stala budova Rhein-Erft-Akademie, a hlavně její trénovací centrum, tzv Technikum. Analytickou část naší výpravy víceméně technologické Technikum trochu vyděsilo, naštěstí se brzy ukázalo, že strach je vskutku neopodstatněný.

Každé ráno jsme absolvovali teoretickou výuku v učebně a kolem deváté zamířili do Technika. Jako dozor nad námi bděla skupina školitelů v čele s Herr Grundkem a snažila se pomáhat, kde bylo třeba. Práce na aparaturách se po dvou dnech poddala a do konce týdne jsme se mohli tvářit jako mistři. Takovým výstupním testem našich dovedností byla úspěšná syntéza uhličitanu vápenatého.

A volný čas? Ten jsme podle náročnosti práce v laborce a počasí věnovali buď jízdě na kole, procházkám po okolí, nákupům, hraní her nebo spánku. Obzvlášť čtvrtky byly zábavné. Ten první jsme po práci lezli do korun stromů v lanovém centru (následující den nám svalové úpony většinou sdělily, že jsme přecenili sami sebe) a ten druhý jsme věnovali bowlingu. Sobotu pak každý dostal sám pro sebe. A tak jsme se rozprchli poznávat i vzdálenější místa. Někdo se vypravil do Düsseldorfu, někdo do Kolína a někdo do Cách. A jelikož myslíme evropsky, někdo se dostal až do Belgie a Nizozemska. V neděli jsme pak navštívili nádherný zámek Augustusburg a poté Bonn. Tam se později mnozí vrátili, hlavně kvůli firemní prodejně Haribo.

Cesta zpět proběhla až na počáteční zdržení bez problémů a každý z nás se vracel bohatší o spoustu pěkných zážitků a s pocitem, že jsme si tím vlastně prodloužili prázdniny. Nezbývá než doufat, že si praxe užili i naši spolubojovníci v Česku a že příště bude moci do Německa jet zase více lidí.

Michal Vereš, K4.B



 

 