**Proč bychom jim nepomohli?**

Přitiskla jsem si cigaretu k puse a zhluboka se nadechla. Z úst mi vyšel obláček dýmu. Potřebovala jsem chvíli klidu od toho všeho. Je konec války, a přesto je tu mnoho lidí zavřeno, někteří z donucení a jiní, jako třeba já dobrovolně, a to všechno kvůli jedné jediné věci, skvrnitému tyfu.

Kouknu se na hodinky, abych zjistila, kolik mi zbývá času na přestávku. Nic moc. Cigaretu típnu o podrážku boty a vrátím se zpátky do budovy. První mě do nosu praští silná vůně dezinfekce. Nesnáším to. Procházím dlouhou chodbou a všechny oči jsou upřené na mě. Oči plné utrpení, čekání a zároveň naděje. Koukají na mě jako bych nesla dobré zprávy, já ale žádné nemám. Jedna dívka zvedne hlavu a řekne: *„Dobrý den.“*

Překvapilo mě, jak vesele to řekla. Usměju se na ni a pokračuji dál. Sedí na pokojích, chodbách dokonce i na půdě. Sledují se navzájem a hledají příznaky tyfu u toho druhého. Snaží si pomoct, jak jen můžou. Nechtějí umřít, když už došli tak daleko.

Když jsem do Terezína před několika týdny přijela jako dobrovolník, čekala jsem něco úplně jiného, lepšího. Rozhodla jsem se tak, protože jsem jim chtěla pomoct, zachránit je. Patří to k mé práci, ale to, v čem se teď pohybuji, jsem nečekala ani ve snu, teda spíš v noční můře. Přidělili mě k nejtěžším případům, ani nevím proč.

Dojdu na ošetřovnu a pozdravím se z ostatními. Sednu se ke stolu a rozhlédnu se. Vidím lidi v horečkách, jak blouzní a třesou se. Někteří tam už jen tak leží. Pro ty už to skončilo napořád. Sama počítám dny, kdy se na mě usídlí nějaká z těch potvor, co tyfus přenáší. Instinktivně se škrabu po kůži, kdykoliv ty skvrny vidím. Nemocní je mají všude na hrudníku, zádech a končetinách, ale nesmí na mně vidět strach, jen jim tím přihorším.

Přisedne si ke mně muž, kterého jsem několikrát viděla. Usměje se na mě a začne vyplňovat tabulky, které si přinesl. Vypadá mladě, asi mu bude stejně jako mně. Myslím, že je to voják, který pracoval jako doktor, ale nevím to jistě. Najednou na mě promluví rusky a zvedne hlavu, jako by čekal odpověď. Rusky umím jenom pár slov, takže jsem byla velmi zaskočena. Z mého výrazu zřejmě poznal, že mu nerozumím ani slovo. Chvilku se zamyslel a pak se zeptal: *„Jak jste se sem dostala vy?“*

Ta otázka mě docela zaskočila. Nevěděla jsem, co čeká za odpověď.

*„Přišla jsem dveřmi,“* povím mu s nadsázkou.

*„Ne, to nemyslím,“* řekne a trochu se zasměje, *„proč tu pomáháte?“* Zamyslím se. Na to se mě tu ještě nikdo nezeptal. Odvrátím od něj hlavu, aby pochopil, že na tuto otázku mu nehodlám odpovědět. Chvíli na mě kouká a pak se znovu začne věnovat práci. Začnu rozdělovat léky a podávat je pacientům. Zabere mi to pár minut, a když se vrátím na své místo a sednu si za stůl, ten muž tam pořád sedí. Je to znepokojující, protože mě pořád hryže svědomí kvůli té jeho otázce.

Dlouho přemýšlím a pak spustím: *„Já tu jsem, protože věřím, že oni si tu pomoc zaslouží. Ztratili toho mnohem víc než ostatní. Přežili tyhle hrůzy, do kterých je vhodili. Bojovali za svůj život, vydrželi tak dlouho a teď umřou kvůli nemoci. Jako člověk cítím povinnost jim pomoct, zkusit je zachránit nebo jim alespoň dát kousek naděje. To je důvod proč tu pomáhám.“*

Muž přestane psát a podívá se na mě. Z jeho obličeje jsem nebyla schopná vyčíst, co si o mém důvodu myslí. Podívá se mi do očí a hned se zase odvrátí a začne pracovat na vyplňování tabulek. Čekala jsem jinou reakci, když s tou otázkou přišel on.

Po směně odcházím na večeři, kde si povídám s ostatními. Když dojím projdu chodbou směřující k zadnímu východu budovy, kde ztěžka otevřu dveře. Ocitnu se na malém dvoře, kam všichni chodí na přestávky. Moc lidí tu není, rozhlédnu se po někom, s kým bych mohla navázat konverzaci, když tu náhle uvidím muže z ošetřovny, jak se opírá o zeď a kouří cigaretu. Pomalu k němu dojdu, zatímco si z kapsy vyndávám cigarety a zeptám se ho, jestli nemá oheň. Beze slova se na mě usměje, vytáhne zapalovač a opatrně mi zapálí cigaretu. Nadechnu se kouře a řeknu: *„To byl můj důvod tak chabý nebo špatný, že vám nestál ani za reakci?“*

Překvapeně se na mě podíval a řekl: *„Nepřišlo mi vhodné něco na ten váš projev říct.“* Chvíli přemýšlím, jak na to reagovat a pak se ho zeptám, co tu dělá on.

*„Já tu jsem ze stejného důvodu jako vy, navíc cítím vinu, ani nevím za co. Proč bychom jim nepomohli, když můžeme?“* řekne zamyšleně. Podívá se na mě, típne cigaretu o zeď, poplácá mě po rameni a odejde směrem ke dveřím.

*„Proč bychom jim nepomohli?“* zašeptám do nočního větru a usměju se. Na chvilku je mi zase o trochu líp.

Název díla – Proč bychom jim nepomohli?

Jméno autora– Tereza Píšková