**Srdce pro LUKÁŠE „ HIRO“ HIRKU**

**Příběh plný bolesti, síly, odhodlání a lásky blízkých lidí**

Každý z nás si musí zvolit své povolání, všechna mají velký význam. A jakékoli povolání je vlastně posláním – posláním pro ostatní členy naší společnosti. Některá z nich však přináší určité riziko a nebezpečí, které souvisí s pomocí lidem v nouzi. Jedná se o povolání, která s sebou nesou ohrožení na životě člověka.

Taková povolání jsou pro mnohé z nás vzorem a jejich vykonavatelé se za své činy často stávají hrdiny v očích ostatních lidí. Tímto příkladem jsou profesionální vojáci, kteří chrání nejen svou zemi, ale jsou často posíláni bránit i státy jiné.

Jejich mise jsou spojeny s ohrožením demokracie, s chudobou a utrpením lidí v zemích třetího světa. Právě k nim přijíždějí, aby je podpořili a ochránili před nespravedlností režimu. Vojáci vědí, že mise v těchto zemích ohrožují jejich život, ale i přesto své povolání a poslání přijímají. Hrdinou našeho příběhu je jeden z nich.

Jmenuje se Lukáš Hirka - mladý, novodobý válečný veterán. Po hodnosti desátníka byl nedávno povýšen na praporčíka, zařazení starší průzkumník, zástupce velitele družstva. Sloužil u Českého Provinčního rekonstrukčního týmu ( PRT).

Lukáš je patriotem české země. Byl a stále je nadšený sportovec - hokejista, vytrvalostní běžec a milovník bojových sportů. Má rád vojenskou historii, a to byl impuls k tomu, aby se stal profesionálním vojákem. Díky tomu se také účastnil mnoha misí.

Teprve jedna z nich, mise v Afghánistánu, se mu stala osudnou. 7. září 2012 došlo v půl druhé odpoledne k raketovému útoku na základnu Shank v provincii Lógar. Jedna z raket explodovala po nárazu do ochranného valu několik desítek metrů od Lukáše. Zasáhlo ho několik desítek střepin a úlomků betonu. Nejzávažnější však bylo střepinové poranění mozku.

Bezprostředně po zranění byl ošetřen na základně Shank a letecky převezen do nemocnice v Kábulu, kde se podrobil náročné operaci. Druhý den byl ve velmi vážném stavu transportován do pražské Ústřední vojenské nemocnice.

Lukáš byl po dobu dvou měsíců v umělém spánku a během této doby si prošel mnoha zdravotními komplikacemi. Jeho stav byl po celou dobu velmi kritický a lékaři nedávali příliš nadějí na přežití. Po překonání infekcí a teplot byl Lukáš pomalu probouzen.

Po dvou měsících byl opět transportován z Prahy, tentokrát do olomoucké Vojenské nemocnice na jednotku intenzivní péče (OCHRIP). Jeho stav byl diagnostikován jako vigilní kóma. Lukáš měl celé tělo zkroucené spastickou křečí, velmi omezeně pohyboval pravou rukou, trpěl opakovanými záněty močových cest, epileptickými záchvaty a bolestmi hlavy. Přestože dýchal sám, měl kvůli zahleňování a možným komplikacím v krku permanentně tracheostomii. Potravu přijímal sondou přímo do žaludku.

Se světem proto rok a půl komunikoval jen mrkáním očí. Díky obrovskému nasazení rodičů a neuvěřitelně pevné vůli se Lukáš v průběhu různých rehabilitací dostal z nejhoršího a dnes se dokonce pokouší o chůzi.

S podporou Vojenské zdravotní pojišťovny absolvoval náročnou rehabilitaci v sanatoriu v Klimkovicích. Pomohli mu také specialisté Kliniky rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Lukášovo odhodlání bojovat s pro něj naprosto nečekaným handicapem je hodno největšího obdivu. Nikdy se, i přes nepříznivé události osudu, nevzdal a neustále bojuje, aby mohl znovu plnohodnotně žít.

Tvoření srdce pro Lukáše byla pro nás radost, protože Lukáš si zaslouží náš obdiv a úctu. Tvořily jsme celé tři měsíce, protože navštěvujeme kroužky jednou týdně. V keramickém kroužku jsme vyráběly velké keramické srdce, které bylo uloženo na dně staré vojenské  bedny. Ve výtvarném kroužku jsme dekorovaly celou bednu a také vyráběly relaxační srdce, které bylo umístěno ve víku bedny. Obě srdce se navzájem pomyslně zrcadlí a tvoří nedílnou součást.

Relax a uvolnění jsou pro Lukáše důležité. Do keramického srdce jsme se rozhodly dát naše přání a vzkazy, protože jsme se nemohly všechny osobně účastnit předání. Přání jsme smotaly do malých ruliček, které jsme vpichovaly do mělkých dírek v srdci. Těmi se pak srdce celé zaplnilo.

Osobní setkání v Sanatoriích v Klimkovicích bylo velmi inspirující a emotivní. Atmosféra byla úžasná, plná smíchu a radosti v předvánočním čase. Lukáš byl skvělý, kamarádský a velmi pozitivně naladěný. Můžeme si z něj všichni vzít příklad – nevzdávat se ani v nejtěžších životních situacích. Naděje je zde stále. A Lukáš je pravým důkazem toho, že naděje, pevná vůle a touha po životě zmůžou zázraky. Jeho velké srdce je pro nás všechny velmi inspirující a motivující.

*Děvčata z výtvarného a keramického kroužku při SVČ Korunka, Ostrava – Poruba a výtvarné vedení*

*Leona Tešnarová a Andrea Mičíková*