qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

|  |
| --- |
| Jak mi studium medicíny změnilo život |

Studium medicíny bylo pro mne už od dětství velkým snem. To vlastní rozhodnutí jsem ale učinil až po tom, co jsem se dostal na gymnázium, jelikož pak už stačil jen jeden krok a to přijímací zkoušky. Dokonce si ani nedokážu představit, že bych studoval, nebo vykonával jiné povolání, než právě medicínu. Zčásti proto, že mě to velice baví a zčásti proto, že medicína je u nás v rodině jakousi tradicí a já v podstatě neznám nic jiného. Když jsem studoval na gymnáziu, tak mě i mého bratra (dvojče) mnoho lidí podporovalo a snažilo se nám pomoci, abychom svého cíle dosáhli. A tak jsme se oba hned napoprvé dostali a sen se nám splnil.

 Bylo krásné přijet na seznamovací kurz a setkat se s tolika zajímavými lidmi se stejným chtíčem po poznání medicíny. Toto období ještě bez starostí a mezi lidmi s kterými jsem si tak rozuměl, bylo vskutku nádherné. Bohužel, ke konci tohoto období spolu se začátkem studia jsem si uvědomil, že tato škola je nejen velice náročná, ale i moji kolegové se pomalu začínají chovat poněkud jinak. Každý si najednou hleděl svého a nic jiného, kromě jeho vlastních výsledků, je nezajímalo. Mnozí z nich dokonce začali být nepřátelští, když se jim něco nepovedlo, nebo se něco povedlo lépe mně, což vzhledem k mému zájmu a zapálení bylo asi velice často. Na druhou stranu někteří ze studentů byli velice příjemní a přátelští.

 A tak se postupně s dalšími měsíci oddělovalo zrno od plev a já si našel kamarády a skvělou přítelkyni. Toto byl podle mě ten moment, kdy se můj aspoň dosavadní úspěch zpečetil, protože můj názor je, že tuto školu člověk prostě nedokáže vystudovat bez přátel, kteří s ním budou sdílet jeho trápení, ale i radosti. Úspěšně jsem dostudoval první ročník a po krásných prázdninách byl znovu připraven do boje. Po započetí druhého roku jsem zjistil, že se vztahy s některými kolegy i jejich chování ke mně nejen nezlepšilo, ale naopak bylo možná ještě horší. Navíc, druhý ročník ostatně stejně jako první byl velice náročný a já začal být už unavený. Přesto jsem i podruhé náročné zkoušky zvládl a postoupil o stupínek výš. A tak jsem teď ve třetím ročníku a snažím se „probourat“ všechny zdi mezi mnou a dalším ročníkem. Jak mi tedy zatím studium medicíny změnilo život?

Ani nevím, kde začít, snad, že jsem si splnil jeden ze svých životních snů, a to nejen být doktorem, respektive, snažit se jím stát, ale hlavně a především pomáhat lidem, kteří to potřebují, vidět, jak jsou šťastní, když jim pomůžete a slyšet, jak Vám děkují, když jste pomohl někomu z jejich blízkých. Je pravda, že tento pocit jsem poprvé zažil až tento rok na letní praxi, přesto si dovoluji tvrdit, že to je jeden z nejhezčích pocitů, které jsem cítil za tu dobu tady.

Další co jsem se zde naučil a co mi změnilo život, je skutečnost, že nic není zadarmo. Pokud se chci něco naučit, nebo být úspěšný u zkoušky, je třeba pro to dělat maximum, ale nejen píle je klíčem k úspěchu. Mnoho mých kolegů, kteří se opravdu snažili, tu již nejsou. Není to proto, že by pro to dělali snad málo, nebo to dělali špatně, ale neměli nikoho, o koho by se mohli opřít ve chvilkách, kdy to bylo potřeba.

Dále jsem si uvědomil, že pokud budu chtít uspět, budu zde potřebovat trochu víc než snahu a píli, ale taky podle mého názoru to vůbec nejdůležitější: vůli. Bez této vlastnosti, nebo spíše dovednosti zde nelze přežít. Studium medicíny je opravdu náročné jak psychicky, tak i fyzicky a jediné, co opravdu v krizových chvílích pomůže, je vůle jít dál za svým cílem a pořád se snažit, i když konec tunelu stále není v dohledu a nám docházejí sirky.

Jedna z dalších věcí, která se do mého života zapsala tučným písmem, byla zkušenost s chováním mých kolegů ať už v dobrém, nebo ve špatném. Jak jsem již výše zmínil, někteří z nich jsou opravdu skvělí lidé. Velice rád s nimi jezdím na různé srazy, nebo chodím do hospody. Na těchto lidech je vidět, že mají dobré srdce a velice rádi pomůžou. Ostatně stejně tak i já jsem se snažil jim pomoci, jelikož jsem mnoho z nich doučoval. Na druhou stranu, jsou tu lidé, kteří se mi snaží to tu znepříjemnit. Například jeden z nich, dokonce z mého sesterského kruhu, mi večer před důležitou zkouškou napsal několik zpráv, které byly vyloženě mířené na to, abych byl druhý den vykolejený a zkoušku nezvládl. Myslím, že tito lidé na medicíně nemají co dělat. Naneštěstí to není jen jeden člověk, ale dejme tomu 10 procent lidí z mého ročníku, což není moc dobré…

Poslední věc, která se mého života na medicíně opravdu dotkla, je zkušenost s vyučujícími. Někteří z nich jsou opravdu výborní učitelé a lidé, ale těch je zde, alespoň podle mého názoru, velice málo. Většina z ostatních se velice špatně připravuje na své přednášky, je jim jedno, že je to pro nás ztracený čas, který bychom mohli strávit jinak, a klidně dál dělají svoji práci jen, aby se neřeklo. Jenomže asi nevidí, jak moc nám to může při studiu ublížit. Ještě horší je, že někteří z nich se k nám chovají opravdu nepřátelsky, snaží se nám studium znepříjemnit a ponižovat nás, jako tomu bylo třeba tento rok na fyziologickém ústavu.

Studium medicíny mi nejenom změnilo život, jako takový, ale změnilo i mě jako člověka. Začal jsem si mnohem víc vážit zdraví lidí, které mám rád, i svého. Zjistil jsem, že pokud budu pořád „hodný“ a ne asertivní, tak na to mohu jednou „dojet“. Dále jsem si uvědomil, jak je strašně důležité mít kolem sebe kamarády a lidi, kterým věřím, a naopak si dávat pozor na ty kterým ne. Získal jsem jistotu, že mně moje rodina pomůže vždy, když to bude potřeba. Naučil jsem se, že pokud chci uspět, tak se musím opravdu snažit. Možná, že jsem zde dokonce našel slečnu, kterou si jednou vezmu. A nakonec, došlo mi, že jedna z nejdůležitějších věcí v životě, je vůle. Vůle vstát a něco dělat, vůle jít dál, i když je to těžké, nepřestat dokud nedosáhnete vysněného cíle. Toto je podle mého názoru opravdu důležité, protože jinak by člověk mohl být nešťastný i po zbytek života. Co mi na medicíně nejvíce změnilo život, je poznatek, že pokud má člověk silnou vůli, tak dokáže cokoli!