Hodina zábavné chemie

Mé pondělní ranní vstávání začalo běžnou denní rutinou. Náladu mi však zkazily hned tři faktory. Prvním bylo nechutně nízké číslo na mém budíku, druhým se stal fakt, že mám před sebou pět dlouhých dní do víkendu a tečkou za tím vším činila nastávající dvouhodinová výuka chemie. Netušila jsem však, že mne konečně jednou ty hrůzostrašné vzorce, pokusy a teorie rozesmějí a zlepší pochmurnou náladu.

Po návštěvě školní šatny jsem zavítala do učebny chemie, kde mne čekala pouze paní profesorka. Měla dobré zprávy. Páni chemici dorazí za hodinu. Absolvování malého testu proběhlo rychle a nedočkavost rostla, až se před námi objevili dva mladíci za zády s usmívajícím se panem ředitelem. Ten se po chvíli usadil a s nadšením sledoval pokusy, triky, vtipy společně s námi. Bohužel mé ambice a znalosti v tomto oboru nejsou na vysoké úrovni, a tak jsem vše sledovala s nadšením z pohledu laika. Zprvu nás čekaly ohnivé minuty. Chlapci nám ukazovali různé barvy plamenů a jejich intenzitu. Pak následovaly zajímavější věci v podobě tekutého dusíku. Ten zaujal snad každého nejen svou nízkou teplotou, ale i vzhledem. S ním nám pánové zmrazili krásný karafiát i jeho vůni, který následně omlátili o hlavu mé spolužačce Lucce, jako důkaz zmražení. Oči se nám rozšířily i při záhadnému měnění barvy jedné kapaliny. Ta při uzavření do nádoby za odlišné frekvence klepání měnila barvy. Třešničkou na dortu se stala výroba vlastní zmrzliny, které nikdo neodolal ani v tak hrozných mrazech. Díky tekutému dusíku, barvivům a dalším ingrediencím jsme si pochutnali na fialové zmrzlině s kokosovou příchutí.

Celá přednáška byla velmi povedená. Studenti dokázali z nudného vytvořit zábavné pro tak náročné publikum jako jsme my - adolescentní kritici. Byla to nejen pastva pro oči, ale i pro naše mlsné jazýčky. Dokonce jsem poznala mezi mladými chemiky chlapce, který pochází z mého města. Svět je opravdu malý.

Zpracovala: Barbora Popelková, J3A