**ДИВНІ ЗВИЧКИ ВИДАТНИХ ЛЮДЕЙ**

**з Книги веселої мудрості, Київ, 1969 (упорядник Ілля Доля-Попов)**

Ейнштейн їхав у поїзді. Відчувши голод, вів пройшов до вагона-ресторану. Узявши зі столу меню, вчений почав шукати свої окуляри. Не знайшовши їх, він звернувся з проханням до офіціанта прочитати список страв уголос. Офіціант з глибоким співчуттям подивився на солідного, сивого, добре одягненого чоловіка, похитав головою і тихо промовив: - Пробачте, дуже жаль, але я також не вмію читати.

\*\*\*

Видатний німецький фізик Вільгельм Конрад Рентген одержав листа з проханням надіслати... кілька рентгенових променів з вказівкою, як ними користуватися.
Виявилося, що в автора листа в грудній клітці застряла револьверна куля, а для поїздки до Рентгена у нього не знайшлося часу. Фізик Рентген був людиною з гумором і відповів на листа так: "На жаль, зараз у мене нема ікс-променів, до того ж пересилка їх - справа дуже складна. Вважаю, що ми можемо зробити простіше: надішліть мені Вашу грудну клітку".

\*\*\*

Дружина Ейнштейна, бачачи, що чоловік її допрацювався до безсоння, намагалася переконати його, щоб він залишив на деякий час роботу і виїхав кудись на відпочинок. Вона
Запропонувала йому обрати будь-яке місце, яке тільки він зажадає. Ейнштейн відповів, що він згоден і що він уже вибрав. Яке ж було здивування дружини, коди вранці вона знайшла Ейнштейна за роботою в своєму кабінеті. У відповідь на її докори він спокійно відповів, що тільки скористався її пропозицією вибрати місце відпочинку за своїм розсудом. Кращого, ніж улюблена праця, вів нічого не знає.

\*\*\*

Замислений Альберт Ейнштейн зустрів свого друга і привітно попросив його:
- Приходьте до мене ввечері. У мене буде професор Стімсон.
- Але ж я Стімсон! - здивувався друг.
- Це не має ніякого значення, - заперечив Ейнштейн, - однаково приходьте!

\*\*\*

Старість - поняття відносне. Один учений спитав свого японського колегу про свого колишнього учня.
- Він дуже, дуже старий,- сказав японець.
- А скільки ж йому років?
- П'ятдесят сім.
- Але мені вже 65? - вигукнув учений.
- Але ви дуже, дуже молодий, - вклонився японець.

\*\*\*

Альберт Ейнштейн любив фільми Чарлі Чапліна і ставився до його героїв на екрані з великою симпатією. Одного разу він написав у листі до Чапліна:
"Ваш фільм "Золота лихоманка" зрозумілий усім на світі, Ви неодмінно станете великою людиною. Ейнштейн". На це Чаплін відповів так: "Я Вами захоплююся ще більше. Вашої теорії відносності ніхто у світі не розуміє, а Ви все ж стали великою людиною. Чаплін".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Багато славетних людей обирали собі девіз, якого дотримувалися все життя. Часто вони гравіювали його на своїх печатках або наводили на титульних листах своїх творів,

Геніальний композитор Ференц Ліст мав девіз: **"Добре або ніяк!"**

Деякі твори В. Гюго були увінчані девізом: **"Робити і переробляти!"**

Девіз Ламартіна: **"Поки дихаєш - надійся!"**

Геніальна трагічна актриса Рашель обрала своїм девізом вираз:**"Все або нічого!"**

Девізом видатної актриси Марії Лоран була фраза: **"Робіть добре, що б там не говорили!"**

На печатці французького письменника-романіста Шарля Нодьє була вигравіювана фігура Генія Мовчання, з вальцем, прикладеним до губів. Під нею - вигукї **"Тсс..."**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Автор третього закону термодинаміки Вальтер Нернст в години дозвілля розводив коропів. Одного разу хтось глибокодумно зауважив: - Дивний вибір. Курей розводити і то цікавіше. Нернст спокійно відповів: - Я розводжу таких тварин, які перебувають у термодинамічній рівновазі з оточуючим середовищем. Розводити теплокровних - це значить зігрівати на свої гроші світовий простір.

\*\*\*

Ернст Резерфорд користувався таким критерієм при виборі своїх співробітників. Коли до нього приходила вперше, Резерфорд давав завдання. Якщо після цього новий співробітник питав, що робити далі, його звільняли.

\*\*\*

Одна знайома просила Альберта Ейнштейна подзвонити їй по телефону, але попередила, що номер дуже важко запам'ятати: 24361.
- І що ж тут важкого? - здивувався Ейнштейн. - Дві дюжини і 19 у квадраті.

\*\*\*

Одного разу під час свого навчання в Геттінгені Нільс Бор погано підготувався до колоквіуму, і його виступ був слабкий. Бор, одначе, не знітився і на кінець з посмішкою сказав:
- Я вислухав тут стільки поганих виступів, що прошу розцінювати мій теперішній як помсту.

\*\*\*

Ліза Мейтнер - перша в Німеччині жінка-фізик - змогла одержати вчений ступінь на початку 20-х років. Назва її дисертації "Проблеми космічної фізики" якомусь журналістові здалась неможливою, і в газеті було надруковано "Проблеми косметичної фізики".

\*\*\*

Хімік, фізик, математик і філолог отримали завдання виміряти висоту вежі за допомогою барометра.

1. Хімік виміряв тиск у підніжжя вежі та на даху і з’ясував, що її висота від 0 до 100 метрів.

2. Фізик скинув барометр із даху, заміряв час падіння й обчислив, що висота вежі від 60 до 70 метрів.

3. Математик виміряв висоту барометра, довжину тіні барометра й довжину тіні вежі, порахував тангенс кута й з’ясував, що висота вежі від 63 до 64 метрів.

4. Філолог продав барометр, напоїв на отримані гроші сторожа, і той розповів йому, що висота вежі 63 метра 40 сантиметрів.

\*\*\*

Існує анекдот, що знаменитий фізик Макс Планк переконував усіх: звичайна чайна чашка має дві ручки, а не одну, як нам здається. Просто вони розгорнуті друг щодо друга не на 180 градусів (як, скажемо, у каструлі), а на 360…