Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

V Ostravě dne 28.12.2021

Motivační dopis

Vážení členové komise,

jsem studentem 6. ročníku všeobecného lékařství na lékařské fakultně Univerzity Palackého. Pocházím z čistě nelékařské rodiny, nicméně medicína mě přitahuje již od dětství. Myslím si, že mám v sobě zakořeněnou touhu věnovat se oboru, který je velmi sofistikovaný, dynamicky se rozvíjející a skrývající prakticky nevyčerpatelnou studnici vědění. V neposlední řadě má pro mě silnou přidanou hodnotu i to, že mi medicína umožní pomoci jak člověku-jednotlivci, tak i společnosti jako celku.

Mým snem a přáním je věnovat se výhradně všeobecné chirurgii. Fascinuje mě na ní to, jak důmyslným uměním a zároveň řemeslem je. Ke každému řemeslu patří předávání zkušeností a poznatků mladším generacím, což je skutečnost, kterou mi může nabídnout právě absolventský program, a velmi rád bych ji využil, protože cítím odpovědnost a zároveň radost z toho podělit se o znalosti s ostatními. Na chirurgii se mi líbí, že výsledek terapie je většinou velmi exaktní a mnohdy je chirurgická intervence jedinou možností.

I. chirurgická klinika FNOL je pro mě pracovištěm číslo jedna a to z několika důvodů. Prvním je fakt, že se jedná o oddělení, které se dlouhodobě řadí mezi špičku v České republice, a to zejména na poli onkochirurgie, které mi velmi imponuje. Jelikož jsem si vyzkoušel již dvě vědecko-výzkumné práce formou SVOČ, možnost činnosti na tomto poli, na které bych se rád podílel, mi může nabídnout jen pracoviště fakultní nemocnice.

K práci mám kladný vztah, o čemž svědčí fakt, že během studia na LF jsem byl po 3 roky zaměstnán jako sanitář hned na dvou pozicích zároveň, jak ve FNOL, tak ve Fakultní nemocnici Na Bulovce. Tato zkušenost mi umožnila zakusit práci, která je naprosto nezbytná, bohužel však málo doceněná. Zároveň jsem se při náročném studiu medicíny musel naučit neplýtvat časem a dobře si jej rozvrhnout. Mé dva koníčky, rybaření a stavění modelů, mě naučily trpělivosti a jisté zručnosti, což si myslím, že je právě pro chirurgii stěžejní.

Vzhledem k výše uvedenému si myslím, že mám olomoucké chirurgii co nabídnout a byla by pro mě velká čest pracovat v jejím kolektivu. Pevně věřím, že moje případná účast na chodu kliniky bude ku prospěchu všech a ke konání vyššího dobra.

S úctou

Matouš Ulrich