**Hrdý otec**

Seděli jste někdy doma a přemítali jste, bez koho si neumíte představit svůj život? Jmenuji se Erik Stoklata a přesně na tuhle otázku jsem si odpověděl před třemi lety, kdy jsem požádal o ruku Emily. Byla dokonalá, překrásná, perfektně mě doplňovala a já si myslel, že snad nikdy nemůžu být šťasnější. Tenkrát jsem jí dal celé své srdce a věděl jsem tak jistě, jako že zítra vyjde slunce, že její srdce patří mně. Šestého července jsme zjistili, že čekáme miminko. Byli jsme nadšení, ale já v sobě skrýval zrnko obavy, jak to všechno zvládneme po finanční stránce. I tehdy mě uklidnila má žena. Jsme na to dva, říkávala s tak vyrovnaným hlasem, že i můj strach zahnala kamsi do ztracena. Díval jsem se, jak vyčerpaná celé týdny zvrací. I přes to se na mě usmála a vychutnávala si chvíle, kdy jí bylo lépe.

 V pátém měsíci těhotenství jsme se dozvěděli dvě zprávy. Jednu dobrou a jednu špatnou. Ta dobrá byla, že náš uzlíček je děvčátko, a ta horší, že Emily trpí špatnou sráženlivostí krve a u porodu bude třeba zvýšené opatrnosti, aby nevykrvácela. Měl jsem pocit, že to prožívám jen já, protože Emily byla klidná a vysvětlovala mi, že není jediná matka s touhle vrozenou vadou. Bylo to asi poprvé, co jsem si nebyl tak jistý, jestli má Emily pravdu. Neříká se nadarmo, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, a tak jsem si v té době marně přál být kýmkoliv jiným, jen ne člověkem. Je strašné vědět, že své milované osobě nemůžete nijak pomoci. Můžete pouze důvěřovat doktorům a věřit v Štěstěnu. Ta se ale té noci k nám otočila zády.

Emily začala rodit 15. dubna kolem devatenácté hodiny. Bylo na ní vidět, že je na smrt vyděšená a přes bolest neví kudy kam... A já? Já mohl jen stát, svírat jí ruku, říkat, jak to bude dobré a jak moc ji miluju. Miminko už už bylo venku, když sevření Emilyny ruky ochablo a monitory začaly zuřivě pípat. Něco bylo špatně! Na otázku "Co se děje?" mi nikdo nedal odpově. Sestra mě okamžitě vyvedla ven. Nikdy nezapomenu na ten trýznivý pocit, když netušíte, co se tam děje, a jen se modlíte, aby byly v pořádku. Snad po celé věčnosti vyšla sestra s doktorem, který mi oznámil, že Emily zemřela. Nepodařilo se jim zastavit krvácení, ale dokázali dostat ven živou a zdravou Viktorii. V tu chvili jsem ale přestal vnímat, co doktor říkal, protože mojí hlavou zněla pořád dokola věta... “Vaše žena je mrtvá.” Všechno se zastavilo a můj život se zhroutil jako domeček z karet. Byl to NÁŠ život, NAŠE sny, NAŠE plány, NAŠE DÍTĚ a teď?...bez ní jsem o nic z toho nestál. Její život vyhasl, srdce přestalo bít a v mém se vytvořila velká černá díra, kterou by dokázala vyplnit jen ona...ale to už se nikdy nestane. Potřebuju ji, potřebuju aby mi řekla, že všechno bude v pořádku, potřebuju aby mi řekla, jak dál, ale toho už se taky nedočkám. Druhý den chtě nechtě jsem musel do nemocnice znovu. Sestra mi přinesla mou dceru. Držel jsem ji v náruči a necítil jsem nic. Vzbuzovala ve mně jen zmatek, bolest a otázky. Tohle přece nemůžu sám zvládnout! Ani nevím, co mám dělat?!...Tohle věděla Emily. Vehnaly se mi slzy do očí. Chtěl jsem vrátit čas...abychom Viktorii nikdy neměli a Emily žila. Ano, je to hnusné a divné, ale já hluboko v sobě cítil, že Viktorii obviňuji. Je to její vina! Kdybychom ji neměli, Emily by žila a já bych ji teď mohl svírat v náručí. Moc jsem toužil ji ještě jednou obejmout. Vrátil jsem sestře dítě a odešel pryč. O čtyři dny později jsem si ji ale vezl z porodnice domů. Položil jsem ji do postýlky a prohlížel si malé bezmocné děťátko, které pláče a vrtí sebou. Tohle malé stvoření mě zaměstnávalo dvacet čtyři hodin denně. Jíst, odříhnout, přebalit, uspat, jíst a tenhle kolotoč nebral konce. Večery jsem ječel do zdi a snažil se vytěsnit z hlavy křik malé Viktorky, která něco chtěla a já za boha nemohl přijít na to - co! Dokoce jsem začal přemýšlet i o adopci. Zoufalý a vyčerpaný jsem si pustil nahlas video s Emily, jak si na vypouklé bříško přikládá různé dupačky a vybírá pro miminko svetřík. Byly jsme v ten okamžik tak šťastní. V tom Viky přestala plakat a upřeně sledovala svou maminku. Věděla, kdo to je? Poznala ženu, která za ní položila svůj život a darovala jí ten její? Já měl pocit, že ano. Byla klidná a konečně se usmála.

 V tu chvíli mě až zamrazilo...Byla celá maminka! Ten úsměv, ty oči. Jak to, že jsem to předtím neviděl? Vzal jsem ji do náruče a začal jí vyprávět o mamince. Tehdy jsem se do ní zamiloval a mé srdce si navždy přivlastnila tahle bezbranná bytost. Má dcera. Uvědomil jsem si, že to není její chyba , že Emily zemřela, ale že je obrovský zázrak, že Viktorie přežila. Emily žila v ní. Jakoby cítila, že se má bolest změnila v lásku k n,í a začala klidně usínat. Už jsem nebyl sám. Nebyl jsem truchlící vdovec, ale hrdý otec. Měli jsme s Viky jen jeden druhého a tak to asi mělo být. Emily mi dala ten největší dar a já ho opatroval jako oko v hlavě. Není možné dát své srdce jen jediné osobě. Ano, mé srdce teď bezvýhradně patří malé Vikrotii, ale nikdy nepřestalo patřit ani její matce. Teď dělám všechno pro to, aby Vikinka věděla, jaká byla její maminka báječná žena a jak moc se jí podobá.

 Je pravda, že když jsou na cokoliv dva, je vše hned snazší, ale to neznamená, že jeden člověk to nemá šanci zvládnou. Mě to zocelilo a donutilo vážit si života jako takového. Myslím, že dokud byla Emily po mém boku, nemusel jsem převzít za svůj život stoprocentní zodpovědnost. Teď vím, že jsem silnější. Nejen, že už ji mám, ale mám taky plnou odpovědnost za život našeho dítěte a neděsí mě to. Občas mě spíš rozesmutní fakt, že Emily není u jejich prvních zoubků, prvních kručků, prvních slov. Ono se říká, že se na nás ze shora dívá, ale já bych jí mnohem raději u toho držel za ruku a žertoval s ní, jak je nám podobná. Když jsem s Viktorií oslavil patnácté narozeniny, veděl jsem, že nastala chvíle, které jsem se tak moc obával. Nechali jsme jí udělat testy na špatnou sráženlivost krve, jestli ji nezdědila po své matce. Myslím, že i ona věděla, že to jednou přijde. Testy jsme si nechali udělat v královéhradecké nemocnici. Pro ní je to jen nepříjemný odběr krve, ale pro mě to znamenalo víc, než si dokážete představit. Chtěl jsem nějak zabránit, aby se historie opakovala. Výsledky přišli až po čtrnácti dnech. Po tu dobu jsem svou dceru uklidňoval, jak to jen šlo, ale asi jsem spíš přesvědčoval sebe, že to bude v pořádku. Po těch testech jsem mohl konečně spokojeně zestárnout. Byla naprosto zdravá a já věděl, že ji čeká dlouhý a šťastný život.

Sabina Labošová, Markéta Shejbalová, Kristýna Sedláčková

9.A

ZŠ Holice, Holubova 47

534 01 Holice

Okres Pardubice