**Jak mi studium medicíny změnilo život**

Vrátím-li se ve vzpomínkách pár let zpět, tak zjistím, že medicína nebyla vždy mým snem. Už od prvních let osmiletého gymnázia jsem snila o tom, že ze mě bude známá architektka, která bude navrhovat krásné domy pro bohaté lidi. Všechny mé výsledky nasvědčovaly tomu, že to pro mě bude povolání snů. Reprezentovala jsem školu v matematických olympiádách a fyzika pro mě nebyla žádnou překážkou. Mimo to jsem se ve svém volném čase navštěvovala výtvarnou výchovu na základní škole umění, což byla pro mě tehdy předběžná příprava na talentové přijímací zkoušky, které jsou velice náročné.

Zlom u mě nastal v 7 ročníku, kdy jsme začali ve škole podrobněji probírat biologii člověka, bakterie a genetiku. Biologie mě tehdy úplně pohltila. Genetika pro mě znamenala propojení logiky, kterou jsem tak milovala, a biologie, která pro mě byla tak fascinující. Všechno mi šlo samo krásně do hlavy a já věděla, že biologie pro mě bude to pravé.

Za rok jsem se musela rozhodnout, čemu bych se chtěla opravdu celý život věnovat a podat si přihlášky na vysoké školy. Kvůli rodině a tehdy čtyřletému vztahu jsme věděla, že chci studovat v Brně, abych nebyla daleko od domova, jelikož pocházím z jižní Moravy. Podala jsem si tedy přihlášku na Lékařskou fakultu MUNI (na všeobecné lékařství i na zubní lékařství) a na pár oborů přírodovědecké fakulty MUNI. Na poslední chvíli jsem si ještě ze zvědavosti podala přihlášku na 1. LF UK. V té době už mým snem bylo studium zubního lékařství v Brně.

Postupně mi začaly chodit odpovědi na mé přihlášky, na všechny školy kromě lékařské fakulty MUNI mě přijali bez přijímacích zkoušek. Dokonce i na 1. Lékařskou fakultu UK. A tehdy jsem udělala velkou chybu, podlehla jsem nátlaku okolí a sama sebe jsem přesvědčila, že mi dojíždění do Prahy nebude vadit a na přijímací zkoušky na LF MUNI jsem už ani nešla, čehož lituji do dnes.

První rok jsem zvládala na jedničku, vše co jsme ve škole probírali, mě fascinovalo a já jsem se nemusela téměř učit, protože mi to lezlo do hlavy samo. Měla jsem plno volného času a každý víkend jsem tak mohla v klidu trávit doma s rodinou a přítelem. V létě jsem zkoušky splnila v první polovině června a měla jsem před sebou dlouhé prázdniny. Po třech měsících jsem se vrátila na koleje. Čekaly mě předměty, na které jsem se už dávno těšila. Stále mi po vyučování zbývalo plno volného času, ale už to bylo jiné, protože má nejlepší kamarádka přestoupila do školy do Ostravy a najednou jsem byla v Praze sama. A začalo na mě postupně doléhat, že jsem daleko od svých milých a nemůžu se jen tak sebrat a odjet za nimi. Začala jsem učit zájmové kroužky pro děti, abych zaměstnala mysl a zahnala truchlení. Ale stesk po domově a touha po normálním plnohodnotném osobním životě se mi vkrádaly čím dál víc do mého podvědomí. Nepomohlo ani to, že jsem si letní semestr upravila tak, abych byla ve škole jen 3 dny a zbytek týdne doma. O to hůř se mi vracelo do Prahy, která je od domova 300 km vzdálená. Nakonec to dopadlo tak, že jsem začala uvažovat o tom, že tohle studium není nic pro mě, a že si dám rok pauzu, jelikož bylo pozdě si podat přihlášku a já cítila, že v Praze už dál prostě nevydržím. Dokonce jsem začala přemýšlet nad tím, jestli je medicína to pravé pro mě, přitom jsem měla zápočty bez problémů splněné a zbývalo mi jen udělat zkoušky. Říkala jsem si, že na praxi se ukáže, jestli jsem neztratila 2 roky života jen tak. Na začátku letního zkouškového období jsem se s přítelem nastěhovala do Brna, a začala jsem chodit na praxi do nemocnice. Každý den jsem se na praxi těšila, neustále jsem chtěla píchat injekce a brát krev. Mému zapálení odpovídalo i osobní ohodnocení, kterého se mi dostalo od staniční sestry. Tehdy jsem si uvědomila, že chci být opravdu lékařkou, ale nechtěla jsem se však vzdát svého života s přítelem, který byl tak fajn a přestup do Brna nebyl možný. V té době mi chyběla poslední zkouška, na kterou jsem kvůli své osobní krizi nestihla v červnu jít. A tehdy jsem pochopila, že meziročník je jediná volba, jak mohu dále žít plnohodnotný život s přítelem v Brně, být na blízku rodině a také dále studovat. V životě jsem se ničeho nevzdala dobrovolně, a teď jsem se chtěla vzdát možnosti postoupit do dalšího ročníku. Dlouho jsem sama se sebou bojovala, stálo mě to i plno slz. Kvůli rodičům (možná i kvůli sobě) jsem šla dokonce i na všechny 3 pokusy, ale zkoušku jsem neudělala. Do teď si neumím představit, co bych dělala, kdybych ji zázrakem splnila.

V té době jsem už pracovala na výstavě Bodies revealed, kde jsem vedla odborné prohlídky pro veřejnost. Po nějaké době jsem ještě začala jezdit jako stewardka u Student agency, což mi umožnilo navážet se do školy a zpět domů. Do školy jezdím 2-3krat týdně, ale vždy se vracím odpoledne do Brna. Když někomu řeknu, že studuji medicínu, k tomu pracuji a ještě bydlím ve městě 200 km od školy, tak nechápe, jak to zvládám. Ale já bych to neměnila, pro mě to byl skvělý a hlavně šťastný rok, během kterého jsem poznala spoustu nových lidí a mnoho jsem toho o sobě zjistila. Během mého působení na výstavě jsem poznala spoustu skvělých brněnských mediků, většina z nich byla stejně jako já v meziročníku buď s fyziologií, nebo s chemií, ale podle mě tito lidé o medicíně věděli víc jak ti, kteří plnili zkoušky na první pokusy, a především nás medicína všechny bavila, všem nám šlo o to pomoct – ne o výsledky zkoušek. Přijde mi, že na 1. LF UK panuje mezi studenty pouze soutěž o to, kdo bude lepší, a když není úspěšný ve škole, tak nic neznamená. Což podle mě vůbec není pravda, znám mnoho lidí, kteří jsou se mnou v meziročníku a jsou úspěšní v práci, či nějaké jiné činnosti a hlavně jsou povahově „lepšími“ lidmi než premianti. Taky jsem se setkala s přístupem, kdy mě a další spolužáky, kteří také opakují nějaký předmět, smazali bývalí spolužáci z přátel na facebooku, protože už nejsme podle nich asi dostatečně dobří. Tohle „soupeření“ bude jeden z důvodů, proč se mezi mediky tak špatně hledají opravdoví přátelé.

Nakonec jsem se rozhodla, že se v průběhu 2 let pokusím dostat na všeobecné lékařství na MUNI. Určitě mi bude plno věcí a lidí scházet, nejraději bych vzala celou školu, přemístila ji do Brna a pokračovala ve studiu na naší fakultě, ale to je nemožné. Vyšší ročníky už na dálku také studovat nepůjdou. Dobrovolně jsem si před lety vybrala běh na dlouhou trasu a jen tak to nevzdám.