Milý pane docente,

nejprve mi dovolte vyslovit Vám hluboký vděk jménem celé České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii, za kterou zde mluvím, i za sebe osobně, vděk za vše, čím jste pro nás byl, a co dobrého jsme se od Vás naučili.

Když Vám vloni naše Společnost udělila čestné členství, prý jste se někomu o tom zmínil slovy, že „oni si mě prostě adoptovali“.

Ano, vtipně a trefně – ostatně jako vždycky – jste vyjádřil, že jste se stal naší přirozenou autoritou a vzorem.

Vaše přednášky z psychoanalytické teorie pro naši Společnost jsem nejenom já prožívala jako intelektuální slast a na supervizních seminářích jsme zase byli svědky toho, jak svou lásku k psychoanalýze proměňujete v praktické umění trpělivého naslouchání, citlivého porozumění pro bolesti života a ve slova lidskosti, která dokázala léčit.

My, co jsme se těšili z Vašich přednášek a seminářů ještě během tohoto jara, jsme věřili, že se po létě zase sejdeme.

Věděli jsme, jak moc jste nemocný, ale z Vašich očí vyzařovaly živost a jiskra a viděli jsme, že jste s námi rád. Tak jsme prostě doufali…

Myslím, že mohu říct, že jsme Vás milovali a považujeme se za šťastné lidi, že jsme Vás potkali.

Chyběl jste nám již teď na konferenci v Opočně a i v budoucnu nám budete moc chybět.

Stejně nás ale nikdy neopustíte, protože to, co v nás rozkvetlo ve Vaší přítomnosti, s námi zůstane.

Na Vaší cestě do moře spánku Vám za všechny, co jsme Vás měli rádi, přeju hodně štěstí a krásné sny.

Lucie Lucká