Jak mi studium medicíny změnilo život?

Když sama sobě položím otázku, jak mi tato škola změnila život, odpověď je jednoznačná. Kompletně! Ale tomu všemu předchází dlouhý příběh, o který bych se v této úvaze ráda podělila.

Nikdy jsem nepatřila mezi děti, které nevěděly, čím chtějí v budoucnosti být. Nemyslím děti v mateřské škole, tam to totiž s dokonalou přesností ví úplně každý z nás, ale všichni dotazující se to berou trošku s nadhledem, protože tuší, že mít v jedné malé republičce tolik astronautů, popelářů, ,,missek‘‘ anebo hereček, to prostě nejde. Já mám ale na mysli takový ten deváťákovský věk, který je pro naše budoucí nasměrování dost důležitý. V tomhle věku to totiž většina mladých dívek a chlapců vůbec netuší, a tak si nechají poradit od svých rodičů a ve většině případů pak trpí na gymnáziích, i když jim většinou už v listopadu v prvním ročníku dojde, že chtěli být kuchařem nebo kadeřnicí. Já šla na gymnázium zcela záměrně, protože jsem měla dokonalý plán. Budu totiž investigativní novinářkou pak se párkrát mihnu ve zprávách, abych nabyla trochu slávy, a nakonec napíšu úžasný román, který mi úplně postačí k udržení si nadprůměrné životní úrovně až do konce mého bytí.

Tohoto plánu jsem se držela celé čtyři roky a poctivě se věnovala přípravě na mou budoucí profesi až do přijímaček. A jelikož k novinařině patří znalost všeho, snažila jsem se ,,to‘‘ všechno znát, což mi vyneslo skvělý průměr a každoroční vyznamenání. A proč sem pletu mé někdejší studijní výsledky? Protože právě díky nim jsem teď tam, kde jsem. Stalo se totiž úplnou náhodou (nebo jasným signálem osudu), že jsem vyslechla rozhovor svých spolužaček o lékařské fakultě, která přijímá uchazeče dle průměru. A protože se mi myšlenka mít medicínu jako záchrannou a poslední variantu v případě neúspěchu velice líbila, poslala jsem přihlášku.

To, co následovalo po maturitě, kterou jsem mimochodem měla zcela humanitně zaměřenou (český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk a základy společenských věd), si snadno každý domyslí. Přijímačky na žurnalistiku mi totiž nejen nevyšly, ale svým systémem a principem tak zklamaly, že jsem se ani neodvolala a talentové zkoušky Divadelní fakulty AMU v Praze, kam jsem se zkoušela dostat na autorství a vlastní tvorbu, ty vlastně byly z mé strany naprostá katastrofa. Došlo tedy na tu onu záchrannou variantu, abych nebyla rok beze školy.

Dlouhé pomaturitní prázdniny mě donutily přemýšlet o tom, co vlastně bude. Mé zhruba osmileté plány se zhroutily jako domeček z karet a já teď měla nastoupit na lékařskou fakultu. Já, která se o medicínu zajímala tak maximálně v úterý a ve čtvrtek večer, když běžel seriál Ordinace v růžové zahradě a jednou za čas i odpoledne, když jsem zrovna zachytila Doktora Hause. Navíc v rodině široko daleko žádný doktor, pouze má sestra, čerstvě vystudovaná veterinářka. Ta mě však svým šestiletým, dost náročným studiem, tak vyděsila, že jsem na chvíli pomyslela i na útěk do ciziny, kde bych se, coby au-pair, na pár let schovala. Nakonec mě přemohla prosebná gesta babiček a pyšné vyprávění mých rodičů o tom, jak se jejich druhá dcera dostala na medicínu. Nastoupila jsem a život můj i mého nejbližšího okolí se úplně změnil.

Knihy o tvůrčím psaní, básnické sbírky mých oblíbených autorů a bedna s vlastní tvorbou zmizely a nahradily je bichle s cizími názvy jako je anatomie, histologie, biofyzika a řada dalších děsivých titulů. V kufru, který mě doprovázel do hlavního města, byly dva bílé pláště, bílé přezůvky a lebka s vyndavacími zuby, kterou jsem schovala do skříně, aby mě v noci neděsila. Jediné, co mě ještě těsně před nástupem do vlaku, který měl do cíle dojet za šest let (a to jsem hodně pozitivní), uklidnilo, byla návštěva seznamovacího kurzu v Dobronicích a seznámení s mými novými spolucestujícími. Byli jednoduše skvělí a až neuvěřitelně jsem si se všemi sedla, i když měli maturitu z chemie, biologie a fyziky. Vytvořili jsme si skvělou partu a nebojím se říct, že především díky těmto lidem jsem to všechno zvládla.

První měsíce ve škole byly velice krušné. Rozhodila mě nejen změna prostředí, ale především ta kupa práce přede mnou, zastrašování staršími studenty i vyučujícími a ten děsivý pocit, že to prostě nezvládnu, že na to nemám a hlavně, že tím okolí zklamu. Ten obrovský tlak na začátku studia nikomu nezávidím a každý rok soucítím s novými vyděšenými prváky. Ale zvyknou si, tak jako já jsem si zvykla. Časem jsem se naučila dělat si systém a oddělit nejdůležitější od toho méně důležitého (nedůležité tady bohužel není nic). A víte, co je největší paradox? Celý první rok jsem byla připravená fakultu opustit při prvním nezdaru u zkoušky, což jsem hlásala široko daleko, ale ten nezdar prostě nepřišel. Prošla jsem biofyzikou, histologií, latinou, informatikou i obávanou anatomií. Někdy sice s odřenýma ušima, ale vždy napoprvé a 18. června mi začaly prázdniny. Není to tak trochu komické? Nechci tím říct, že bych na to kašlala, to rozhodně ne. Ani to neumím. Učila jsem se a připravovala zodpovědně, ale všichni víme, že to tady mnohdy vůbec nestačí. A řada mých spolužáků, pro které je medicína posláním, dcery a synové doktorů a primářů museli zkoušku opakovat, v některých případech i celý ročník.

To mi otevřelo oči a začala jsem to brát jako další dost výrazný signál, že bych tu měla zůstat. Tak trošku jsem koketovala s myšlenkou, že jsem stejně vždycky chtěla pomáhat měnit a zlepšovat svět, jen prostřednictvím článků a knih, proč bych to tedy nemohla dělat zachraňováním životů nebo alespoň vykouzlením úsměvu na tváři maminky, jejíž dceři právě zmizel flíček po aplikování mnou předepsané mastičky?

Druhý ročník byl velice náročný. Studium i se všemi zápočty a testy v průběhu semestrů jsem zvládala skvěle, našla si brigádu a dokonce jsem poprvé cítila, že jsem spokojená s přítomností. První zádrhel přišel u zkoušky z genetiky, kde mě jistý pan profesor vyhodil za správně zodpovězené otázky, a já poprvé viděla, jak umí být fakulta nespravedlivá. A i když jsem měla řadu svědků, věděla jsem, že tu někdo tak malý, jako jsme my studenti, nemá vůbec šanci změnit rozhodnutí někoho tak velkého, ať je to sebevíc nefér. To mě trošku trápí dosud. Že je náš úspěch či neúspěch závislý na jedné osobě, která nemusí být vždy objektivní. Další velmi těžké období přišlo u zkoušky z biochemie, kterou jsem udělala až napotřetí. Doteď si živě vzpomínám na svou večerní modlitbu před třetím pokusem, kde jsem se dušovala, že už jsem přesvědčená o tom, že chci být lékařka a že chci dostudovat. Zvládla jsem to a i s jednou zkouškou na konci srpna jsem měla dlouhé a krásné prázdniny.

Konečně jsem se tedy dostala do současnosti. Je ze mě studentka třetího ročníku 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a myslím, že už to není náhoda. Fakulta mi změnila život, počínaje změnou mé osobnosti. Dospěla jsem a pochopila křehkost lidského bytí. Naučila jsem se nepodléhat předsudkům, všímat si lidí a poslouchat je. A hlavně jsem neuvěřitelně obohatila sebe samu tím, co jsem se za ty dva uplynulé roky naučila a co jsem viděla. Změnily se mi plány a sny. Čímž však nezahazuji ty původní. Nikde přeci není psáno, že by doktor nemohl být i spisovatelem. Nyní mám sny nové, cíle vyšší a hlavně víru, že budu dobrým lékařem.

Na závěr bych chtěla zmínit to, že není dobré mít vše úplně přesně naplánované. Život takhle nefunguje. Neptá se nás, co chceme my. Proto musíme být připraveni na vše a změnu plánu brát spíš jako takovou výzvu. A když to zvládneme, přijde odměna ve formě úspěchu, štěstí a uspokojení.

 A o tom přeci život je, nemyslíte?