มีอยู่วันหนึ่ง ผมเอ่อ..ไปส่งเพื่อนที่เป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้นะครับ คือแกมีอาการปวดท้องแล้วก็มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะครับ ผมเดินทางไปที่โรงพยาบาลสวนดอกนะครับ เป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ พอผมเข้าไปถึงนะครับ เขาก็ถามผมว่า ผมมาติดต่อเรื่องอะไรนะครับ มาตรวจอะไร ผมก็บอกว่าผมไม่ได้มาตรวจ แต่ว่าผมมาส่งนะครับ ผมมาส่งเพื่อนที่เป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้นะครับ อยากจะมาตรวจเช็คว่า มีปัญหาเรื่องลำไส้อะไรบ้างนะครับ ว่า เอ่อ..เป็นมะเร็งหรือเปล่า เป็นอะไรพวกนี้นะครับผม เขาก็ให้ผมเขียนชื่อที่อยู่ เบอร์โทร [พูดผิด] ติดต่อนะครับว่า เป็นญาติเป็นผู้มาส่งนะครับ แล้วก็เขียนประวัติเกี่ยวกับคนไข้นะครับ เขาถามผมว่าเอ่อ..เคยมาที่โรงพยาบาลนี้ไหม ผมก็บอกว่า ยังไม่เคยนะครับ เอ่อ..แล้วเราก็ได้ทำบัตรโรงพยาบาลนะครับ เขานัดผมกับเพื่อนขึ้นไปชั้นบนนะครับ เพราะว่าชั้นบนเป็นเอ่อ..เป็นหมอแผนกเกี่ยวกับการผ่าตัดลำไส้นะครับ พอเราขึ้นมาถึงชั้นบนนะครับ เราจะเจอกับพยาบาลที่เขา เอ่อ..ประจำอยู่ที่เคาน์เตอร์ด้านบนนะครับ เขาจะได้รับแจ้งจากด้านล่างนะครับว่า ผมจะขึ้นมาติดต่อ ดังนั้นเขาจะรู้อยู่แล้วว่าผมจะขึ้นมานะครับ เขาก็จะมาถามผมว่า เอ่อ..ใช่คนไข้ที่จะมาติดต่อเรื่องลำไส้ใช่ไหม ผมก็ตอบว่าใช่นะครับ จากนั้นเขาก็พาผมกับเพื่อนนะครับไปที่หน้าห้องผ่าตัดนะครับ ห้องผ่าตัดเอ่อ..มีคิวยาวมากนะครับ คือมีคนรอผ่าตัดกันเยอะมาก ๆ เลย เออ..แต่ว่ากรณีของผมเนี่ย อาจจะไม่ได้ผ่าตัดนะครับ อาจจะเป็นการตรวจลำไส้มากกว่าว่า มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับ เรารอคิวกันนานมากนะครับ ใช้เวลารอประมาณ เอ่อ..ชั่วโมงหนึ่งนะครับ พอถึงคิวของเพื่อนผมนะครับ หมอก็เรียกเข้าไปข้างในนะครับ เออ..ผมนั่งรอเพื่อนผมอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ จากนั้นพอแกออกมาปุ๊บ เออ..แกทำหน้าดีใจนะครับ เพราะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับ เขาเอ่อ.. บอกว่า แค่ลำไส้เป็นแผลนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่า กินพวกเนื้อสัตว์มากเกินไปนะครับ หมอได้เขียนใบสั่งยาเอาไว้แล้วนะครับ ให้เราไปติดต่อที่แผนกการเงินนะครับ เพื่อชำระเงิน จากนั้นก็ลงลิฟต์ไปรับยาด้านล่างนะครับ ห้อง..ห้องรับยาอยู่ด้านล่างนะครับ ผมนั่งรอหน้าห้องรับยาประมาณ เอ่อ..ครึ่งชั่วโมงนะครับ เพราะว่าคนเยอะมากในวันนั้น จากนั้นเขาก็จะเรียกชื่อเพื่อนผมนะครับ เพื่อนผมก็จะเดินไปที่เคาน์เตอร์นะครับ รับยา เขาจะอธิบายนะครับว่า มียาอะไรบ้าง ผมก็นึกไม่ออกหรอก มันมีอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับ พอเราได้รับยาแล้วเราก็กลับบ้านกันนะครับ หลังจากนั้น เอ่อ..ประมาณสองอาทิตย์นะครับ ผมกับเพื่อนก็กลับมาที่โรงบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพื่อมาตามหมอนัดนะครับ คราวนี้เราไม่ต้องทำบัตร ไม่ต้องเอ่อ..คุยอะไรมากแล้วนะครับ เราก็ตรงขึ้นไปชั้นบนเลย แล้วก็ยื่นใบนัดไว้ให้กับพยาบาลนะครับ พยาบาลก็จะ เอ่อ..ให้เราไปรอคิวนะครับ หน้าห้องเดิมนั่นแหละครับ แต่ว่าคราวนี้ เราจะมีการตรวจเพิ่มนะครับ เพื่อตรวจหามะเร็งด้วยนะครับ การตรวจมะเร็งเนี่ย เราจะยังไม่ได้ผลในวันนั้นนะครับ คือเขาจะใช้เวลาในการ เอ่อ..วิจัยในห้องแล็ปนะครับ ประมาณสองอาทิตย์นะครับ แล้วเขาจะส่งใบแจ้งผลไปที่บ้านของเรานะครับ ดังนั้น พอเราตรวจมะเร็งกัน เราก็ต้องรอนะครับ ว่าผลจะเป็นยังไง แต่ว่าลำไส้ของเพื่อนผมตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับ เพราะว่ากินยาตามที่หมอสั่งนะครับ หมอตรวจลำไส้ของเพื่อนผมผ่านทางคอมพิวเตอร์นะครับ แล้วก็มีกล้องที่ส่องเข้าไปดูนะครับว่าลำไส้มีปัญหาอะไรหรือเปล่า ตอนนี้คือไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับ หมอก็บอกให้เรากลับบ้านได้ รอรับแต่ผลตรวจมะเร็งอย่างเดียวนะครับ หลังจากวันนั้นหนึ่งเดือน ก็มีกล่องพัสดุส่งมาจากไปรษณีย์นะครับ เขาส่งมาจ่าหน้าซองถึงเพื่อนผมนะครับ ผมก็แจ้งบอกว่า เอ่อ..เนี่ย กล่องพัสดุส่งมาถึงแล้วนะ เพื่อนผมเขาก็มาเปิดกล่องนะครับ ข้างในเป็นเอกสารต่าง ๆ เยอะแยะมากมายนะครับ จากทางโรงพยาบาล แล้วก็มีใบสรุปผลนะครับว่า เป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับ ผลที่ได้ก็คือ ไม่เป็นมะเร็งนะครับ ตอนนั้นดีใจมากเลยที่ เอ่อ..เราไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับ นับจากวันนั้นเป็นต้นมานะครับ เพื่อนผมเขาก็ไม่ค่อยกินเนื้อมากเท่าไหร่นะครับ กินแต่ ผัก เห็ด แล้วก็ผลไม้นะครับ เพราะว่ากลัวว่าจะมีปัญหาลำไส้อีกนะครับ