Dobrý večer, dámy a pánové,

Věřte, že je mně velmi líto, že Vám nebylo dopřáno strávit dnešní slavnostní večer s mimořádnou osobností dr. Vojmíra Srdečného, který se stal v letošním roce, v roce kdy se dožívá sta let, laureátem významného ocenění – ceny dr. Františka Ulricha. Byla jsem požádána a hlavně poctěna prosbou pana doktora, abych tuto cenu v zastoupení převzala já. „Borek“ – tak mu mnozí říkají (jeho druhé jméno je Dalibor) je osobnost vytesaná ze žuly, ale potíže spojené s tak úctyhodným věkem neúprosně zasahují i jeho síly. Vyrovnává se s tím velmi statečně, tak jako se vším, co ho v životě potkalo. Nemohu tak úplně mluvit za něho a tak mi dovolte říci něco málo o něm a věřte, že vejít se do několika vět bude těžké.

Dr.Srdečný – pedagog, psycholog, zakladatel, autor stovek odborných knih a textů, dobrovolný cvičitel, aktivní účastník veřejného života, tvůrce dějin zdravotní tělesné výchovy u nás, vzácný a především dobrý člověk.

Nechci Vám zde sdělovat jeho životopis ani vyjmenovávat nekonečnou řadu jeho profesních úspěchů a zásluh, ani přehled významných obdržených ocenění a vyznamenání, z nichž posledními byly „Čestné členství České asociace Sport pro všechny a „Stříbrná medaile senátu ČR“ u příležitosti jejího stého výročí. Výčet většiny milníků jeho neuvěřitelně bohatého a aktivního života, pro něž mu také byla udělena tato dnešní cena, je uveden v jeho medailonku dnešního programu. Chtěla bych Vám o Dr. Vojmíru Srdečném, který je rodákem z východočeských Albrechtic, a který mnoho let svého profesního života strávil právě v Hradci Králové na PF, a který prošel určitě i životy některých z Vás, říci něco tak trošku mezi řádky jeho života.

Borek Srdečný – dovolím si mu takto říkat, protože vím, že má to jméno rád je milý, otevřený, přátelský, srdečný dnes už starý pán s nebesky modrýma očima a laskavým úsměvem. Současně budí velký respekt jako významná a zcela přirozená autorita tělovýchovného života u nás. Je zakladatelem sportu zdravotně postižených občanů, stál u zrodu jeho soutěží u nás i v zahraničí. Po dlouhá léta byl vůdčí osobností vzniku, rozvoje a modernizace zdravotní tělesné výchovy. Především jeho zásluhou vznikl u nás moderní, otevřený a vysoce účinný systém zdravotní (dnes aplikované) tělesné výchovy, jehož je dr. Srdečný nejenom legendou, ale ve svém věku stále živou součástí. Velmi hlubokou stopu zanechal v rehabilitačním ústavu v Kladrubech jako uznávaný a vyhledávaný terapeut a především jako zakladatel Kladrubských her, v té době celosvětově první sportovní soutěže pro tělesně postižené občany. Život Vojmíra Srdečného je prostě nekonečný příběh.

Příběh vzdělaného, skromného, obětavého, empatického a statečného člověka, který se nenechal ani v nejtěžších chvílích svého života zlomit a vždy byl nablízku a ochoten pomoci těm, kteří to nejvíce potřebovali. Lidem se zdravotním oslabením, svým blízkým, přátelům. Borek je renesanční člověk v pravém smyslu toho slova, který nikdy neopustil své ideály a nikdy neztratil smysl pro čest. Šíře aktivit v jeho dlouhém životě je těžko postižitelná, jeho věčný entuziazmus nakažlivý (jaká škoda, že ho dnes nemůže přenést na nás na všechny), jeho činorodost je těžko pochopitelná a uchopitelná, jeho ochota pomáhat potřebným je mimořádná a stačila by, věřte mně, na několik životů.

A to jsou další důvody, pro které dnes dr. Vojmír Srdečný převzal svoji další významnou cenu (byť pouze v zastoupení), která představuje jakési zhmotnění jeho celoživotní práce. Neboť svůj život naplnil vrchovatě a může se směle ohlížet zpět. A nejkrásnější a nejvzácnější na Borkovi je, že i přes tu jeho stovku je v něm stále ten kluk z Orlických hor, který se s každým rád zastaví, s každým rád pohovoří a kterému z očí stále sálá klukovská dychtivost.

Odpusťte mně moji dlouhou řeč, ale moc jsem chtěla, abyste se o panu dr. Srdečném dověděli co nejvíce, abyste co nejlépe poznali člověka, který letos vystoupal na tento pomyslně nejvyšší stupínek uznání a ocenění. Kdyby tady byl osobně přítomen, byla by všechna slova zbytečná, neboť síla jeho osobnosti by o něm vypověděla vše. Vše, o čem jsem dlouze hovořila. Možná stačilo říci jenom několik slov. Třeba takhle: „ Jsou takoví, kteří dávají málo z toho, co mají. A jsou takoví, kteří dávají s radostí a tato radost je jejich odměnou. Jsou takoví, kteří dávají s bolestí a tato bolest je jejich křest.

A jsou takoví, kteří dávají zcela přirozeně. Jejich dlaň je stále otevřená a hledání toho, kdo přijme jejich dar, je pro ně větší radostí, než dávání samo.

To je dr. Vojmír Srdečný. Víte, jsou nejrůznější cesty, jak konat dobro. Borek si zvolil jednu z těch obtížných. Po celý svůj život vracel do normálního života ty, kteří byli zdravotně znevýhodněni a tak jim umožnil poznat a prožít okamžiky štěstí.

Je velká škoda, že jeho momentální zdravotní stav neumožňuje jeho osobní přítomnost, ale vzkazuje Vám, že moc rád vzpomíná na Hradec a Hradečáky, mám Vás všechny co nejsrdečněji pozdravit a říct Vám, jak nesmírně si váží této ceny, Vaší důvěry, vzpomínek na léta zde prožitá a jak moc lituje toho, že dnes nemůže být ve Vaší dobré a milé společnosti.