„Spolu se sestrami jsme v hospici strávily opravdu intenzivní týden. Týden, ve kterém jsme se setkávaly samy se sebou, jedna s druhou a současně i s naší umírající maminkou. Týden, kdy se každá minuta zdála nekonečně dlouhá, kdy každý okamžik byl přítomný a plný tolika smyslových vjemů. Týden, kdy jsme si vědomě užívaly každou chvilku s ní a jejími oblíbenými věcmi – sluníčkem na kůži, dobrou chutí na jazyku, hudbou, vůněmi a doteky... Týden, kdy jsme se mohly pomalu loučit a doprovázet ji. Týden, kdy jsme si mohly uvědomit, jak je život pestrý a jedinečný, stejně tak jako jeho začátek i konec. Týden, kdy jsme mohly mamince naposledy posloužit a pomoci. Týden, kdy jsme jí mohly projevit lásku, úctu a vděčnost za to, že můžeme žít.

Venku bylo jaro v plném rozpuku, vonělo to a rodilo se, a v pokoji se blížil konec. Dva póly, dva body, které vymezují život a které jsou tak obrovsky podobné… Ze srdce děkuji jedné z Vašich zdravotních sestřiček, která nám všem připomněla, že je třeba dýchat, žít svůj život a dovolit si radovat se i ve chvílích, kdy se děje taková věc, jako je umírání blízkého člověka. Se sestrami jsme strávily hezké chvíle na Radobýlu a vedle naší umírající maminky cítily i svůj život, radost, plnost a zdraví, za které je třeba být vděčné…

Patří Vám velké díky! Za vše, co jste pro maminku i pro nás byli schopni udělat. Za vše, co jste nám a hlavně mamince dokázali poskytnout. Díky za prostor, který jsme u Vás našly – prostor, ve kterém se mamince ulevilo, a dostala to, co jsme jí my doma dát nemohly, a zároveň mohla být s námi a my s ní. Díky za prostor, ve kterém nám bylo dovoleno se o maminku ve velkém rozsahu samy starat. Díky za úžasnou ochotu, vstřícnost, ohleduplnost a zájem Vás všech, které jsme potkávaly. Díky za Vaši přítomnost, citlivost, něhu a péči, za respekt, úctu a důstojný přístup. Díky za chvíle, kdy jsme si mohly přijít popovídat i poplakat a lépe tak zvládat těžké chvíle, a díky také za chvíle, kdy jsme mohly být naprosto nerušeně spolu, samy, jen v úzkém rodinném kruhu.

Odchod maminky byl pro nás bolestný, ale díky tomu všemu, co se v průběhu celého toho velmi intenzivně prožitého týdne odehrálo, jsme byly naplněné obrovskou sílou. Sílou, která nám dala možnost vše zvládnout v klidu, s porozuměním, přijetím, pokorou a hlubokou úctou, uznáním a respektem.

Týden prožitý ve Vašem hospici byl obrovskou a nezapomenutelnou životní zkušeností!!! Lekcí, která nenechá člověka stejného, jako byl předtím, která ho nutí přehodnotit pohled na život a na to, co je a není podstatné…

S maminkou jsme se rozloučili, jak se patří. Pohřeb nebyl ničím tragickým, byl velkou a opravdu krásnou oslavou jejího života, který mohla prožít. Byl plný lidí, kteří ji přišli doprovodit (a že jich bylo opravdu hodně), plný hudby, barevných květin a světla, které jí svítilo na cestu… Od maminčina odchodu si mnohem víc vážím života a drobných maličkostí. Snažím se naplno žít a užívat si každý moment, který tady můžu být.“