**Rotarys torsdagsmöte den 2 december**

**Tema: Bättre benlös än livlös!**

Först påminner Anneli oss inför mötet den 9 december om

* Ylva Dahls ego-föredrag
* att ta med en vinst till lotteriet

Det blir julavslutning den 16 december i Bäve kyrka. Därefter intas en delikat ”jultallrik” i Saluhallen. Anmälan till Bosse Lundgren senast 13 december. Närmare anvisningar om tider mm kommer inom kort från Anneli.

Hans Andersson, vår gäst, berättar om sitt liv som benlös och börjar med att strippa för oss. Vi hämtar oss strax från överraskningen och ser en man (i shorts) med proteser på bägge benen. Hans berättar att han vaknar en dag i augusti 1993 med influensasymptom, som snabbt blir värre. Mamma tar honom till akuten. En liten elak bakterie kallad meningokock har angripit honom och ger honom aggressiv kallbrand. Läget blir snabbt värre och Hans sövs ner i sammanlagt 4,5 vecka. När han vaknar har han varit död 11 gånger. Han har amputerats 11 gånger och saknar ben nedanför knäna på bägge sidor. *Han är 20 år och orkar och kan absolut ingenting!*

Hans blir kvar på sjukhuset i 8 månader. Den medicinska rehabiliteringen tar sin tid och till det kommer så småningom den fysiska rehabiliteringen. Allt får Hans lära på nytt! Hur klarar en helt vanlig 20-åring att ta beslutet att inte ge upp, att ta sig tillbaka till något som aldrig kan bli ett vanligt liv? Ett unikt psyke, säger sakkunskapen! ”Jag valde livet” säger Hans själv.

Ja, det är träning, träning och åter träning som gäller. Det tar Hans 3 - 4 år att lära sig gå igen. Men så på en rehabiliteringskurs får han dubbel utdelning: förutom att lära sig gå, träffar han en tjej. Det blir bröllop och med tiden fyra barn! Hans arbetar i dag som säljare i elektronik. Han reser rätt mycket - förutom nu under coronatider – men har kontor på Riverside.

Men hur klarar Hans vardagen? Proteserna är viktiga men det är tungt, tröttsamt och smärtsamt att gå med dem. Hemma använder Hans rullstol – den är viktig för honom. Att kunna förflytta sig med bil är också viktigt – en specialkonstruerad bil som körs med händerna – inte minst med tanke på arbetet.

Det mesta flyter på bra men kontakten med myndigheter kan ibland ge huvudvärk. Hans har ett livslångt handikapp men trots det ska han med jämna mellanrum lämna läkarintyg på att inget har förändrats. Vad skulle kunna förändras, undrar Hans?

Hans är en utomordentligt duktig cyklist. Han har gjort flera Ironman i lagkapp. Det som dock ligger närmast hjärtat är att kunna stötta andra i samma situation som han själv är. Han vet ju hur det är och kan både ge råd och pusha på.

Vi imponeras av en man, som aldrig gett upp och som utan sentimentalitet ger oss som lyssnar en lektion i vara tacksam för det liv man har!

Lilibeth Gustavsson