**SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ**

První vzpomínka na tátu je, když jedeme celá rodina, už ani nevím kam. To není důležité. Důležité je to, co se děje uvnitř auta. Všichni se mu smějeme, bratr, sestra a já, že je plešatý. Nebyl plešatý, ale pro nás, co jsme si zvykli ho vídat s dlouhými vlasy, to byl nezvyk. Pořád jsme mu říkali „Plešoun“, vadilo mu to a my se smáli. Dokola opakoval, že není plešatý, ale jenom na ježka ostříhaný, nám to bylo jedno. Celou cestu jsme se smáli, dokonce se pak začal i TÁTA smát. Možná to není nějaká super vzpomínka, ale pro mě je výjimečná nade všechny ostatní.

Pro ostatní je můj táta obyčejný chlapík s rodinou. Mají docela pravdu. Je policista, dělá výslechy, řeší vloupání, krádeže, napadení, rušení nočního klidu a podobné věci. Kvůli práci jezdí až do Prahy, proto často není doma. O to se na něj víc těším, i když to nedávám najevo. Když na sebe máme čas, jdeme rádi na ryby, výšlapy, nebo jen tak sledujeme televizi a povídáme si. Někdy se provokujeme, nikdy žádné nadávky, jen takové popichování. Většinou to končí požďuchováním, nebo mým úprkem přes celý byt a tátovým pronásledováním. Máma nad námi jen kroutí hlavou, nikdy s ní ale nebyla taková legrace. Když je potřeba, táta při mně stojí. Pamatuji si, jak hrál s bratrem u babičky fotbal a nechtěně mně kopl míč do zad. Tu bolest si doteď pamatuji. Smál se a říkal, že bych mohla být suprovým brankářem, když umím chytit míč, aniž bych se na něj dívala. Tehdy mi to vtipné nepřišlo. Řekl, že ty uplakané oči musíme osušit. Začal mi pomalinku rukou ovívat oči, jako větráček a mně to přišlo strašně vtipné. Nakonec si to pojistil miskou malin, kterou jsme šli i s bratrem nasbírat. Byly kyselé, ale to bylo jedno, stejně jsme je snědli.

 Když potřebuji něco ke kreslení, třeba tužky všech tvrdostí, speciální gumu nebo jiné věcičky, vždy je ochotný v Praze zajít do obchodu a něco vybrat. Pak přijede a vyptává se, co chci kreslit a pak celou dobu chodí a nakukuje. Tvářím se, že mi to vadí, ale líbí se mi, když se o to zajímá. Chci něco číst, ale nemůžu se rozhodnout. Protočí oči, usměje se a poradí mi. Vypadá to, že mně rozmazluje, ale taky mně dokáže pořádně seřvat, když se naštve. Dostala jsem se až ke špatným vlastnostem.

Táta není dokonalý, má i zlozvyky. Asi každý večer, co je doma, jde na ryby a pak na jedno. Mně to nevadí, pokud mu pak všechno v noci nepadá. Kouření je taky jeden ze zlozvyků. Rád lidi poučuje, což není ani špatné, jako otravné. Toto by bylo první, čeho by si člověk všiml. Poslední dobou často kupuje rybářské potřeby. Nedávno si koupil dva pruty a jeden zlomil. Byl naštvaný, nadával a křičel. Nechci dál rozebírat jeho špatné vlastnosti. Je to člověk jako každý jiný. Psala jsem o tom, jak se o mně stará, ale vím, že je tady taky pro sestru, bratra a mámu.

Chová se někdy špatně, ale pro nás je tu vždy. I když říká, že jsme někdy otravní, tak je při nás, stejně jako mi při něm. Když vidím, jak je pyšný na sestru, která studuje vysokou školu a na bratra, když tátovi vypráví, v jakém rohu republiky byl, a jak se mu v práci líbí. Jsem ráda, že je to můj táta. Dřív jsme spolu dělali mnohem více věcí a je mi líto, že stíháme sotva půlku. Možná, kdybychom byli spolu až moc často, začali bychom si lézt na nervy. Já jsem se změnila, stejně jako sourozenci, ale táta je stejný. A stejný zůstane.

 Zůstane tím obyčejným chlapíkem s rodinou, středně vysoké postavy, pneumatikou kolem pasu, prošedivělými vlasy, křivým nosem, modrýma očima, hlubokým hlasem, ale překvapivě vysokým smíchem a chytráckými řečmi. Karel Lacina, jeho jméno nenajdete v novinách. Není tak slavný, ani bohatý. Není to hrdina, jenž někde v Africe pomáhá nemocným. Ale je to ten hrdina, co v noci přijde do pokoje a odežene všechny bubáky a počká, až usnete. Je to můj neobyčejně obyčejný TÁTA, a proto si mé SRDCE opravdu zaslouží.