Ten odkaz prišiel v pravej chvíli (umelecké rozprávanie)

Mohla by som to nazvať ako súhru zvláštnych náhod. Tieto nevšedné udalosti vkročili do môjho života a spôsobili neštastie. Do mysle sa mi vkradajú malé útržky z minulého dňa. K mojej nespokojnosti sa márne snažím niečo zahliadnúť. Zmysel žiadny. Alebo známa tvár? Miesto? Nie, nič z toho. Z mojich myšlienok ma vytrhnú hlasy. Počujem ich akoby z veľkej diaľky ale dostatočne zreteľne.

-Môžete mi povedať čo sa jej stalo? - rozrušene sa opýtala moja mama.

- Vieme iba o jedinom symptóme. Celé telo má paralyzované. Takýto stav mohlo vyvolať aj niečo v neznámom prostredí. - pokojným hlasom profesionála odvetil doktor.

-Už si spomínam! Pred týždňom som bola s mojím otcom v Afrike. Keď som odchádzala bola som úplne v poriadku. Ako sa toto mohlo stať?- zarazene sa spytujem doktora.

K môjmu údivu ku mne ani neobráti pohľad. Potom si však uvedomím, že nedokážem vydať ani hlásku. Zaleje ma vlna frustrácie.

-V tomto prípade sa obávam, že môže ísť aj o niečo vážnejšie. V oblastiach Afriky, o ktorých mi hovoríte sú známe výskytom múch tse-tse. V ojedinelých prípadoch môžu spôsobiť paralýzu.-monotónne recitoval doktor.

-Aká je liečba?

- Mama! Na poslednú chvíľu oco zmenil plány. Vôbec sme neboli tam kde myslíš. Samozrejme ma nepočuješ.- v duchu si nadávam

-Je liek ale šanca je iba malá. Taktiež nie je isté, že toto spôsobila práve mucha tse-tse. Najlepšie by bolo ak by som sa porozprával aj s vaším manželom.- konštatoval doktor.

-Odvtedy, čo sa dostala sem sa mu snažím dovolať, ale pri jeho namahávej práci to často nie je možné.- vyjachtala mama.

-Chápem. Bohužial nemôžeme čakať pridlho. Súhlasite s liekom, ktorý som navrhol?-vyzvedá doktor.

-Môže jej tento liek ublížiť?

-Úprimne možnosť tu je ale váhaním môžeme skôr situáciu zhoršiť.

Mama nič nehovorí ale tuším prikývla. Zachvíľu počujem kroky doktora ako odchádza. Keby len bol spôsob ako im dať vedieť, že ich počujem a nejako im všetko vyvrátiť. Beznádejne hľadám východisko z tejto situácie. Tik-tak. Tik-tak. Tik-tak. Hodiny mi oznamujú, že veľa času mi neostáva.

Zmierujem sa s tým, že už nie je nič čo by mi pomohlo. S ohromením však počujem ako môj otec vletel do miestnosti. S úľavou vydychujem. Povedal im o nehode kedy som sa porezala o klinec. Prekvapene zisťujem, čo spôsobil ten malý kus kovu. Musím uznať, že príchod otcovho odkazu nastal v pravú chvíľu.

-Mám dobrú správu. Otrava krvi nie je v pokročilom štádiu čiže... 378 slov

-

-