**Kazuistika 7**

Muž, 40 let, ženatý, otec tří dětí, aktuálně v dlouhodobé namáhavé přípravě na odpovědnější místo v zaměstnání.

Při lesním požáru vyhořel jeho rodinný dům, podařilo se zachránit jen doklady a několik cenností. Manželka i děti vyvázly bez zranění. Rodina se přestěhovala k příbuzným. Krátce po události nebyl muž schopen jednání s pojišťovnou a dalšími úřady. Byl pasivní, občas úzkostný až agitovaný, trpěl nespavostí. Po třech týdnech se mírně zklidnil, byl schopen chodit do práce, která jej ale zcela vyčerpávala. Doma byl stále pasivní, manželka ho tolerovala.

Druhý měsíc po požáru se dostal na místo vyhořelého domu, aby se stavební firmou dojednal opravy. Místo musel po 15 minutách opustit, protože pociťoval výrazný tlak na hrudi, neklid v nohou, měl pocit, že slyší praskání dřeva. Měl vztek na firmu a pohádal se s jejími zaměstnanci. Uvědomoval si své neadekvátní jednání, nemohl se mu bránit. Ještě ten večer vyvolal konflikt s příbuznými kvůli banalitě. V noci nespal, před očima měl hořící dům a stále se mu vracel obrázek hromádky zachráněných věcí. Muž se dostal k praktickému lékaři, který mu předepsal Diazepam.