**Vážený pane rektore, vážený pane předsedo senátu, vážený pane emeritní děkane….**

Děkuji vám, že jste tu sešli a i v této komplikované době se účastníte tohoto setkání a obřadu.

Jsme tu v komorním obsazení, velmi přátelském a kolegiálním, a proto nevnímám tuto chvíli jako moment pro velké projevy, jako spíše pro krátké zamyšlení.

Fakulta a UK mají historii dlouhou několik století. Jsou chvíle, kdy to cítíme více než jindy. Ta staletí nejsou jen výčtem roků, ale mnoha tisíců lidí, kteří s ní spojili své životy. Jsme jen malými články tohoto impozantního řetězu, ale to vůbec neznamená, že bychom ten v podstatě krátký čas, který je nám ve vedení fakulty a práci pro ni vyměřen, měli považovat za nevýznamný. Právě naopak. Je to období, kdy vystudují stovky lékařů a dalších odborníků a kdy bez pochyby budou vznikat i nové vědecké práce a objevy. A proto tyto – z hlediska historie zdánlivě jen okamžiky – jsou ve skutečnosti příležitostí, s níž musíme naložit se vší odpovědností a snažit vydat ze sebe to nejlepší.

Je to vidět i na předchozím období. Po osmi letech, kdy tuto fakultu vedl prof. Šedo, a před ním stávající rektor, prof. Zima a mohl bych pokračovat ještě dále, tu máme moderní, dynamickou instituci a můžeme cítit hrdost z jejího rozvoje. Je na místě panu prof. Šedovi poděkovat za to, co pro fakultu vykonal. Pro mě to nyní znamená pociťovat i určité chvění, které však není strachem či nervozitou, ale spíše respektem a určitě odhodláním vést fakultu tak, aby se dále rozvíjela jak v oblasti výuky, tak vědy i mezinárodním věhlasu.

V tuto chvíli musíme čelit mimořádné situaci dané epidemií, což vyjadřuje i naše poněkud netradiční uspořádání – sedíme v naší zasedací místnosti, v omezeném počtu a v civilu, místo abychom důstojně kráčeli za velebných zvuků varhan v Karolinu. To však není podstatné, záleží na tom, jak se nyní vypořádáme s danou situací, jak ji uchopíme jako výzvu k dalšímu rozvoji. Především jak kvalitní výuku udržíme, jak ji budeme dobře organizovat, jak si budeme navzájem naslouchat. Jak budeme vědecky pracovat a vzdělávat sami sebe. Jsem přesvědčen, že se nám to podaří, viděli jsme na jaře velké úsilí učitelů i velké zapojení studentů do pomoci zdravotnictví. A v posledních týdnech dosavadní i noví kolegové ve vedení fakulty a všichni učitelé i studenti vynaložili velké úsilí, aby připravili zahájení nového akademického roku, a to v podmínkách nejistých a stále se měnících. Děkuji vám.

Vnímám fakultu jako jeden velký celek, jsou tu klinici, lékaři-teoretici, vědci z nelékařských oborů, studenti nejen z naší země, ale prakticky celého světa, rozsáhlý administrativní aparát. A všichni jsme propojeni mnoha vazbami, ale jedním hlavním cílem – tuto fakultu dále společně rozvíjet a dělat ji stále lepší. Budeme spolupracovat navzájem i s ostatními institucemi, fakultními nemocnicemi, dalšími fakultami a vědeckými institucemi, a to samozřejmě i v zahraničí. Naši skvělí lidé propojili celý tento magický prostor v okolí Karlova náměstí a Albertova a duch tohoto společenství a jeho kreativity, již dávno přesáhl tyto hranice. Jsem přesvědčen, že ho budeme nadále šířit a předávat dalším generacím u nás a v celém světě.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě jednou vám děkuji, že jste přišli, děkuji aspoň takto na dálku i těm, kteří se chystali přijít do Karolina. Cítím ve vás všech velkou oporu, nejen pro odbornost a pracovní nasazení, ale také pro vaši lidskost jak v obecném smyslu, tak pro lidskost v její široké škále včetně nadšení a třeba i humoru. Pokud se vždy dokážeme vyburcovat k velkému nasazení, ale také navzájem rozesmát – a znám spoustu lidí, kteří to na fakultě dokážou – tak netřeba mít o fakultu starost. Máme důvod k optimismu, který pramení z našeho odhodlání a naší energie. A já pak vám slibuji, že budu pracovat s plným nasazením a budu dbát i na to, aby se fakulta rozvíjela a byla pro nás místem špičkového vzdělávání, bádání i slušných a přátelských vztahů.

Děkuji vám za pozornost.