30. 6. 2014

Zvetsuje se mi bricho. Proc se mi ksakru zvetsuje bricho?!

2. 7. 2014

Jo tak. Protoze jsem tehotna.

5. 7. 2014

Boli me bricho. Proc me ksakru furt boli bricho?!

7.7. 2014

Bude se jmenovat Linda. Krasna a jemna. Ano, ano, ano, prosiiim. Nebo to bude kluk, silny jako slon a stihly jako luk? A bude se jmenovat ….po tatovi. Tomas.

8. 7. 2014

Shit.

To prejde. Vzdycky to prejde.

Neprejde.

Z te krece je mi spatne. Zvracim ravioli. Tepla sprcha mi urcite pomuze.

Nepomuze.

Plahocim se za babickou. Babicka mi vari zdravotni caj. Prijde vhod, znova zvracim.

….

“Lucko, vstavej, slysis me?! MUSIS vstat!” ….coze? Jakoby z obrovsky hloubky pozoruju babicky oblicej. Vidim rozmazane. Pomalu mi to dochazi. Jsem v koupelne. No jo, zdravotni caj si vyzadal vylet na zachod…wtf?! Trenky u kolen?! Parada, nejspis jsem hodila sipku rovnou z hajzlu. Na prave tvari se mi krasne vyjima nova ozdoba. Nejspis jsem v letu “polibila” vanu, jupi.

….

Je mi zle. Nemam sanci stihnout zachod. Zvracim do postele. Prijizdi zachranari. Tezko se srovnavam s nedustojnou situaci a tak vsemu nasadim korunku a rozbrecim se. Boli to. Moc to boli. Diagnoza – otrava jidlem. Tlak je v poradku, vsechno v poradku, kdyz tak zavolejte, hotovo nazdar.

….

Znova zvracim do postele. Sakra, potrebuju na zachod. Uz to nevydrzim. Ne, to se nesmi stat, sbiram posledni sily a letim na zachod.

….

Otviram oci a vidim babicku, jak rozcilene pobiha po kuchyni. Citim se slabe. Zvedam se ze zeme.

“Lucko, takhle to uz dal nejde, musis do nemocnice!”

Lezim v posteli a soustredim se na jedinou vec - nesmim ztratit vedomi. Krec nabira na obratkach, a jako suvenyr z tech padu mam skriply nerv na krku, boli me cele telo, potim se, nekomunikuju. Opet prijizdi zachranari, rychle me nakladaji na vozik, pripoutava ji me - dobre delaji, protoze okamzite ztracim vedomi a za chvili me probouzi dalsi davka ztraty dustojnosti – opet zvracim. Na sebe, na zem, vsude. Uz mi je vsechno jedno. Venku poblikava spousta svetel, prijeli i hasici a policie, sousedi stoji a cumi, a ja zvracim.

….

Jedu zachrankou. Krec mi zacina probijet celym telem. Na ambulanci to uz nejde vydrzet, zacinam kricet. Prichazi dalsi sada otazek, mereni. Tlak 50/40 - ocitam se na pokraji. Prosim o painkiller. Sestra se me snazi stabilizovat, infuse nepomahaji, musi mi napichnout i druhou ruku. Stale neuspesne prosim o painkiller. Opatrne navadime nemocnicni personal na “stopu”. Prijizdi sestra s ultrazvukem. Intervaly klidu se zkracuji, krec se stupnuje, kricim pri kazdem doteku. Nedokazu uvolnit telo, jsem zkroucena a zacinam se trast z bolesti. Prosim o painkiller. Sestra potvrzuje nase obavy - mimodelozni tehotenstvi, masivni krvaceni v brisni dutine. Teprve po peti infuzich se mi dostatecne zvedne tlak, konecne jsem pripravena na prevoz do nemocnice.

….

Lezim na pripravne. Krec uz je v podstate pernamentni. Prosim o painkiller, jen tak zkusmo. Obohacuju lekare o seznam ceskych nadavek. Jsem na pokraji sil. Prichazi moje spasa – anesteziolog. Vitam ho poradnym revem. Uz to dal nevydrzim. Chci uspat a je mi uplne jedno, ze uz se mozna neprobudim.

….

Vezou me na sal, kricim. Mam prelezt na operacni stul, kricim. Lezim, kricim. Anesteziolog mi podava masku, musim se z hluboka nadechovat. Nejde to. Hodiny v kreci me rychle naucily dychat melce. Snazim se, prestavam kricet. Osvobozeni. Tma a klid.