Po roce se to stalo

  „Takže, pane Smutku, mám pro vás velmi špatnou zprávu,….. která se mi neříká vůbec lehce…… zbývá vám maximálně rok života,“ povídal mi můj ošetřující lékař před rokem. Jak jsem se cítil? V hlavě jsem měl nespočet myšlenek. Cítil jsem se mizerně a byl jsem zcela na dně. Bál jsem se, měl jsem ukrutný strach. Ani ne tak o mne, ale o moji úžasnou rodinu. Co bude s nimi? Jak se zachovají, až jim to povím? Jeden jediný rok a bude definitivně konec.

  Na kalendáři se píše datum 28. listopadu, od návštěvy lékaře a hrůzné zprávy uplynul týden. Uběhlo pouhých 7 dní, co to je? Pro mne v tuto chvíli obrovská porce ze zbytku sladkého života.

  Procházím se deštivým Uherským Hradištěm a přemítám, kdy a jak manželce prozradím, co se mnou vůbec je. Před domem U Sovy zahlédnu svého starého známého.

 „Jak se máš? Co nového?“ zeptá se mě Kristián. „Ale dobrý, mám se skvěle,“ zalžu, protože se o svém problému nechci bavit a zvlášť ne s člověkem, kterého vidím po dlouhé době. „Pojď se mnou nahoru, dáme si kávu,“ řekl mi a já jsem souhlasně kývl hlavou. Šli jsme po úzkých, zato příkrých schodech, když vtom zahlédnu dveře, za které jsme si chodili jako malí hrát. Zastavil jsem se a zajímalo mě, co je za dveřmi a jak se místnost změnila. Kristián si toho všiml. Podíval se mi do očí a zašeptal: „Já mám klíč.“ Svazek klíčů vytáhl z kapsy, vyhledal ten pravý a pomalu otevíral dveře, když vtom jsem ho zarazil. „Neotvírej! Já si to nepřeji.“ V ten okamžik jsem věděl, že se tam nechci podívat, protože bych si promítal své dětství a všechny krásné dětské chvíle. Vyhrkly by mi slzy do očí. Musel jsem odejít. „Já už musím, zavolám ti a tu kávu si dáme někdy jindy,“ nečekal jsem ani  na odpověď a vyběhl ven.

  Stojím zase před dveřmi toho domu a jdu dál a dál, až přicházím na Masarykovo náměstí, kde právě vztyčují obrovitý vánoční strom. Pocity se ve mně neuvěřitelně mísí. Nádhera, ale také poslední možnost tuto zdánlivou banalitu vidět. Že je život nespravedlivý, jsem věděl vždy, ale proč bývá některým souzeno žít tak krátce?

  Přicházejí Vánoce a mně nastávají krušné chvíle obav. Měl bych si užívat, já vím, ale poslední štědrovečerní večeře, poslední rozbalování dárků, poslední chvíle té absolutní dětské radosti.

  Už jsem se rozhodl, povím to ženě po Novém roce.

  Vánoční svátky utekly zase jako voda a já se vracím do práce. Všichni kolem se mi zdají optimisticky naladění, jen já nevím, co dělat.

  Jednoho mrazivého rána se ale rozhoduji jednat.  „Lásko, musím ti něco důležitého říct...“ Manželka sedí, pomalu jí začínají z očí téct slzy a nenachází slova. Objímám ji a chce se mi plakat, ale nesmím dát najevo svou slabost, to by ji ranilo ještě více. Během pár týdnů žena zestárla minimálně o deset let. Neustále jí ukapávají kapky slz a její úsměv bývá vždy jen soucitný, s radostí to nemá nic společného. Já se bojím budoucnosti, toho co bude. Slíbil jsem si, že se budu držet hesla Carpe Diem, ale nedaří se mi to ani v nejmenším.

  Dny ubíhají stále rychleji a já si tak nějak začínám přát, aby byl konec a vše skončilo. Mé bolesti jsou stále větší a větší, až přichází zima a já vím, že smrtka si na mne brousí zuby i kosu.

  Jednoho rána poprvé napadne sníh a můj mladší syn mě přibíhá ráno vzbudit. „Tati, pojdˇse se mnou podívat,“ řekne Damián. Nepodívám, už se nikdy na nic nepodívám. Odcházím ze světa. Doslovně.

 Právě v tuto chvíli stojím před bránou nebeskou a svatý Petr zapisuje má slova, již jsou tím posledním, co po sobě ještě stihnu zanechat, než se odeberu na věčnost.

Miklíková Denisa, 14 let, 8. třída

ZŠ a MŠ Traplice

Bydliště: Traplice 51

Traplice 68704