**DŽORDŽA**

**I**

 Je zajímavé, co se všechno může semlít za jeden jediný rok. Pardon, začalo to možná už dřív. Snad v říjnu v 90. roce. Dostal jsem dopis od nějakého Ringa. Jednalo se o country bál. Jestli bychom tam prý nezahráli s kapelou. Proč ne - říkám si. Ale neuskutečnilo se to. Vzápětí přišel dopis další. Obálka nadepsaná stejným úhledným ženským písmem. Ale ten obsah dopisu. A písmo asi tak nemotorné, jak to moje. Omlouval se Ringo, že country bál se skrze určitých důvodů konat nemůže. Snad až po Novém roce.

 Pak přišlo Řecko a snad neuvážený návrat domů kvůli práci a podobně. Když jsem se trošku usadil, zjistil jsem, že se tady zastavil čas. To ovšem říká každý, kdo se vrátí odněkud, kde se čas měří na peníze. Jó Řecko. V robotě makat, po šichtě hrát a furt tak dokola. Ale člověk věděl, že to za něco je. A tady doma, no jakžtakž. Právě začínalo léto. Ale v práci nuda jak prase. Člověk sedí na velíně a nic se neděje. A to všechno za 4000 kč měsíčně. V Řecku to bylo za 4 dny. Ale zas tam člověk není doma. Chtělo by to aspoň nějakou babu. Člověk byl nadržený jak stepní kozel. Neutrácel tam za bordel, aby přivezl domů aspoň něco. Anebo že by měl strach? Snad jo. Kámoš jej třeba neměl a byl o zkušenost bohatší. Ne už však na ní pyšný. Takže to chtělo dneska dřív z práce a na zábavu na Mosty. Byla tam na ni dalo by se říci pro mě jedna tutovka. Celou zábavu jsem byl sám. Kámoš zvučil. A já jsem se motal od jedné skupinky lidí ke druhé a vykládal známým svoje dojmy, z nichž mě už začínala bolet hlava. Jmenovaná Tutovka tam byla. Nešel jsem za ní. Bylo vidět, že se jí to dotklo. Ale kolem půlnoci jsem ji pozval k tanci a už jsme se měli k sobě. Pak jsme šli k její kámošce na byt a tam zůstali sami dva v kuchyni. A pak jsem ji řekl to, co jsem neměl. Pravdu, a tím ublížil. Sorry, ale stejně Tě nemám rád. Oblékla se a odešla. Nejradši bych si nakopal do prdele.

**II**

 Kámoš přepíjel svobodu. Je to z práce taková blbá povinnost tam jít. Tak aspoň na chvilku ze slušnosti. A taky proto, že jsem do toho vrazil stovku. Vypil jsem pár pulek a jel jsem do dědiny před tunelem, kde dělali Bidoni vaječinu. Naše kapela už měla odzvoněno. Aparaturu jsme museli odevzdat a o místnost jsme taky přišli. Chtěli po nás tuze vysoké nájemné. Takže jsme neměli kde zkoušet. A ještě ke všemu měl náš kytarista odjet v červnu do Anglie. A já jsem čekal na pozvání do Austrálie. Ostatně, nikdy jsem se ho nedočkal.

 Takže Bidoni jsou naše bigbítová kapela. Měl jsem v úmyslu, že se jim tam vnutím. Právě dělali u sólového kytaristy na zahradě vaječinu. Byli už také v pokročilém stádiu. Celé mi to nějak nesedělo. Ani jejich názory, ani chování některých muzikantů. A obzvláště některých manželek. Jsou prostě jiná krev, i když jsme chodili do stejné hudebky. V opilosti se to trošku zvrtlo a tak bylo nejlepší vyrazit na zábavu. Hráli tam Daxoni. Klasická zábava. Nakouříno, kravál a opilci. Ještě že tam byla kámoška. Před Řeckem jsem měl na ní trošku zálusk. Ale přece jen možná ke mně trošku mladá. Trochu jsme se vyblbli a pak jsem ji až do čtyř do rána odprovázel domů. Na ničem konkrétním jsme se nedomluvili.

**III**

 Mandolin Party. Hrajeme tam s kapelou každým rokem. Pokaždé jsme tam měli úspěch. Letos jsme hraní vynechali, tak jsem se tam aspoň úspěšně ožral. Ale bylo dobře. Každý se divil, co tu dělám. Vždyt jsem mě být už v té Austrálii. Bylo hezky. Přišla za námi nějaká blondýna. Sympatická a hezká. Prý je ze Štrlitzka a že se nám moc omlouvají za ten country bál, který se nekonal. Nic se nestalo. Snad to vyjde příště. Líbila se mi. Nějak jsme se ale navzájem ztratili. Hladina alkoholu už byla dost vysoká, když jsem ji náhodou zahlídnul podruhé. Snad ji sbalím. Kolem ní ale běhalo asi 5 děcek. Chtěl jsem udělat sondu.

- To je všecko Tvoje?

- Ne, jenom to jedno.

- Hm, hezké.

 Podařilo se mi jí prodat naší kazetu a odchod. Pak tma. Najednou jsem zůstal sám. Chodil jsem od muziky k muzice a u jednoho stromu zůstal při jedné trošku silnější slečně. Do rána jsem pak už nebyl sám.

**IV**

 V Návsí byly radovánky. Seděl jsem s kámoši u stolu. Přišla za mnou asi tak třicítka. Prý mám jít za školu. Někdo tam na mě čeká. Došlo mi, kdo asi. Jedna paní, které jsem se ještě v zimě bránil. Prý jí bylo za mnou ten půl rok smutno. Jakpak by ne. To bylo asi všem. Mě ale po ní moc ne. Vdaná. Matka dětí. Chlap se prý ožral, tak se šla na ně jako podívat, jak se jim daří u kámošky. Zdrželi jsme se asi půlhodinku s tím, že si ještě někdy po odpolední směně popovídáme.

 Zábavy pokračovaly. Na jedné jsme byli s Jankem v Místní Lomné. Dobrý bengal. Moře chlastu. Nad ránem jsem tam dokonce vystupoval sám s kytarou na pódiu. Janek mě uváděl. A lidi nám kupovali a nosili na jeviště pivo, pulky a cigarety. Škoda. Muziky mi bylo líto. Bůhví, jestli ještě budeme někdy hrát. Jura už odjel do Anglie. Zato spolubydlící Jindra se vrátil z Řecka. Prý nepořídil dobře. Filip si zlomil haksnu a Dymo prý blbne na kvadrát. Prý úplná paranoia. A já furt čekám na pozvání do Austrálie.

**V**

 Do práce mi volala moje bývalá láska Hanýs. Prý jak to, že jsem ji nedal vědět, že už jsem zpátky. Chtěla by jít se mnou na hory. Domluvili jsme se. Sraz v Těšíně na nádraží. Byl začátek července. Vláčkem jsme jeli do Dobratic a kolem areálu, jak se vždy konalo Mandolin Party, jsme vyrazili na Prašivou. Po cestě jsme míjeli nějaké lidi, kteří se nás ptali na cestu. Nějak jsem je ale moc neregistroval. Na chatě Kotář jsme si chtěli koupit nějaké limonády, sušenky a já nějaké cigarety. Nepříjemný číšník nás odmítal obsloužit.

- Jak jste se sem dostali? Pro veřejnost je tu dnes vstup zakázán. A zuli jste se vůbec?

 V sále to šveholilo německy. Nakonec nás se spuštěným dolním rtem obsloužil a vydal mi místo 73 korun 1053. Za ochotu jsem mu poděkoval a peníze sbalil. Pak jsme si užívali. Na Javorovém nejdražší jídlo a pití a k večeru jsme vyrazili na Slavíč. V polovině cesty jsme si mezi mladými smrčky našli hezké místečko pro nocleh. Leželi jsme vedle sebe ve spacácích. Ani nevím, jestli jsme se měli rádi. Já Hanku mám rád asi dodnes. Ale je nějaká divná. Hodně do sebe uzavřená. Dívala se na hvězdy. Chtěl jsem ji chytit za ruku. Cukla. Tak jsem se nasral a dobrou noc! Ráno, když jsem ji řekl, že jsme se mohli alespoň pomilovat, tak mi řekla, že chtěla, ale já jsem usnul. Jinak prý neví, co chce. Tak jsem jí řekl, že jí mám rád, a proto nebudu mít klid na duši, dokud budu vědět, že existuje. Při loučení jsem jí řekl, ať mi nepíše, nevolá a vůbec nedává o sobě nějakým způsobem vědět, že existuje.

**VI**

 Měl jsem pak celý týden blbou náladu. Jednou šla z odpolední také sestřička. Prý jestli bych ji zas jednou neodprovodil domů. Nechal jsem se ukecat. Začínalo léto. Ona byla v sukni a já v kraťasech. Bavili jsme se o Řecku.

- Pamatuješ, jaká byla tehdy zima, když jsem tu s tebou šel? A já jsem hned týden nato chodil v Řecku v kraťasech.

- Jak bych nepamatovala? A víš, že nám tehdy mohlo být tepleji?

- Hmm…

- Došlo ti to?

 Nechtěl jsem ze sebe dělat blbce, tak jsem ji něžně objal. Pak jsme se ztratili v lese a tam se mě zeptala, jak to chci. Od té doby jsme tam byli párkrát a chtěl jsem to pokaždé jinak. Jednou se mě zeptala, jestli ji mám rád. Abych sobě nelhal, tak těžko. Nějak jsem po té Hance citově ochuravěl. Ale sestřičce jsem odpověděl, že jo. Jinak bych tady asi s tebou nebyl.

**VII**

 Dostal jsem dopis ze Štrlitzka. V něm fotka celkem vyzývavé blondýny. Prý je lidský život příliš dlouhý na to, abych se nezlobil, když po mě chce, abych jí věnoval jenom jednu hodinu. Chce mě o něco požádat. Kdyby byla svobodná, tak mě pozve na rande. Že je ale vdaná, tak může jen na pivo. Taky jsem jí prý prodal na Mandolin Party jednu naší kazetu. Váhal jsem, kdo to asi může být? Že by ta bloncka? Podle fotky mi ji vzdáleně připomínala. No nic. Zrušili jsem svou účast na akci z práce a po šichtě jsem se tam rozjel. Zeptal jsem se na areál. Našel jsem hospodu a čekal. Bylo už 17.00 a nikdo. Až v 18.00 se do hospody vřítilo něco zářivě blonďatého s malým čtyřletým doprovodem, které se jmenovalo Malá. Prý ať se nezlobím, ale že ji neměla kam dát. Byla to ona. Ta sympatická bloncka z Mandolin Party, jak jsem ji tam chtěl sbalit, ale pak jsem zjistil, že tam má děcko a rychle vycouval. A proč mi psala? Líbí se jí naše kazeta. A že taky píše texty a tak chce, jestli bych si nějaké nepřečetl a neřekl na ně svůj názor. Ale jo. Líbily se mi. Mimo jiné jsem se také dověděl, že jsme se míjeli na horách, jak jsme šli s Hankou. Oni se nás prý ptali na cestu.

 Malá začala kňučet, že je jí špatně a že jí bolí hlava. Chtěl jsem jet domů, ale byl jsem přemluven, abych k ní zašel na návštěvu. Manžel je prý v práci. Něco mi došlo.

Není ten tvůj muž náhodou ten Ringo, jak mi psal skrz toho country bálu? Jasně! I dveřní štítek to dokazoval. Byteček byl útulný. Hezké obrazy. Prý je malovala sama. Podařilo s mi ji přemluvit, jestli by mi nezahrála na kytaru. Uměla. Čistý hlásek. Snad trochu slabý. Malé bylo čím dál tím hůř. Horečka. Asi angina. Tak jsem jí řekl, ať nečeká a jede s ní k doktorovi. Abych nebyl na obtíž, tak jsem se bral k ochodu. Než jsem tam odsud vypadl, tak jsem dostal 2 kapry, které Džordža vlastnoručně ulovila. Když jsem se s ní loučil, tak bych jí nejradši dal pusu, ale neudělal jsem to. V Těšíně jsem se stavil na nádraží na pivo. Sedělo tam TBC a Venca nás potom pozval k ním domů s tou podmínkou, že jako vstupné musím věnovat k večeři jednoho kapra. Pak doma mamce před námi všemi vykládal. Představ si, jel si šusnout na Štrlitzko a místo toho přivezl dvě ryby.

**VIII**

 Jednou byla na Hrčavě taková třídenní akce. Dorazil jsem na ní s kámošem až v pátek ve 21.00. Seděli jsme u svíček a chlastaje hráli na kytaru. Ráno šli pak někteří na houby a někteří do hospody. Samozřejmě že jsem patřil k těm druhým. Z hospody pak na odpolední a v noci zpátky. V hospodě bylo rušno. Prý zábava. Muzika hrála z dvojčete asi pro třicet lidí. Polovina Slováků. A bavili se dobře. Tancovali a pili. V chlastu jsme pokračovali až do čtyř rána, ale to už na chatě. Ráno opět do hospody. Kytara a vyprávění o Řecku. Byl jsem totálním středem pozornosti. Pulka za pivem a pochvaly, že jsem výborný lidový vypravěč. Hospoda řvala smíchy a mě jela huba. Seděly tam dvě holky. Ta jedna celkem hezká, ta druhá tak přes metrák. Ta metráková přišla za mnou, jestli bych prý nebyl u spodní hospody na lavičce ve 22.00. Prý má ta její kámoška zájem se mnou mluvit. Do hospody přišli dva vlasatí kluci. Metalisté. Myslel jsem si, že to jsou bratři. Až večer, když už jsme seděli spolu na lavičce u národního výboru, tak mi potvrdila, že to jsou její synové. Je jí 37 a je rozvedená. No bomba! To tu ještě nebylo. Samozřejmé, že jsem se pokoušel o maximum, ale bránila se. Prý víc až příště. Domluvili jsme si rande, ale už k němu nedojde.

 Ráno po příjezdu z Hrčky jsme si sedli všichni u Bulky. Z okna jsem viděl osmnáctku, tak jsem ji zval dovnitř, ale nemohla. Domluvili jsme se, že za ní přijedu na Mosty. Viděla mě tam s ní stát moje máma. Tak jsem se k ní připojil a šel domů. Po cestě jsem se dozvěděl, že u mě byla nějaká blondýna. Co je prý zač? Kámoška ze Štrlitzka. Ale nedělej si mami starost. Je vdaná.

 Proč asi za mnou přijela? Že by snad proto, že jsem nepřijel na druhé pozvání? Je to úplně možné. Napsané autobusy z Jabla do Ovy vůbec nenajely. Prý jsou zrušené. Ještě v ten den jsem dostal dopis. Byla smutná, že jsem nepřijel dle domluvy. Poslala mi ještě vyzývavější fotku s hezkou básničkou. Ta říkala hodně. Odpoledne jsem jel na Mosty na rande s osmnáctkou. Tam bych si dal taky říci. Ale jak jsem se už zmínil, je mladá a ke všemu taky neví, co chce. To já ostatně nevím dodnes a to jsem od ní o 10 let starší.

**IX**

 Další dopis. Samozřejmě výtka, že ona za mnou přijede takový kus cesty a já si klidně nejsem doma. A tak prý abych za ní přijel. Že mě čeká ve středu v 11.00 na Areálu. Tentokrát sice přišla na čas, ale také s Malou. Tak jsme dali po pivku a pak ji napadlo, že by mohla dát Malou k babičce a že půjde jako k zubaři. Ať ji prý počkám tam dole u zastávky, že vezme kytaru a půjdeme si někam zahrát. Svěřila se mi se svým problémem, co ji prý vyvádí manžel. Prý se vrátila o den dřív z Čech a on byl právě v koupelně s její kámoškou. To už mi vykládala, když jsme seděli v listnatém lesíku pod rozhlednou. Poslední dobou prý čím dál víc přemýšlí o rozvodu. Že jí už to všechno štve. A já na to, že ji chápu, ale jestli si myslí, že mu to vrátí takovým způsobem, jako že se vyspí se mnou, tak ať se na mne nezlobí. Mám svoje zásady a basta. A tak jsme seděli a kecali a kytara ležela bokem. A najednou ani nevím jak, jsem ji objal kolem ramen. Za chvíli jsem jí už líbal. A konečně jsme našli trošku zašitější místo a na ručníku jsme se pomilovali. Hadry pověšené po větvičkách stromu. A dvakrát. Zamiloval jsem se do ní a při loučení jí řekl, ať mi napíše. Na druhý den jsem při sprchování zjistil, že mám na lýtku a na zadku klíšťata. Tak jsem je opatrně vytočil.

**X**

 Stala se neuvěřitelná věc. Dymo, co jsme mu pomáhali v Řecku a on nám, tak se prý zabil na motorce. Nechtěl jsem tomu věřit. Tak jsem jednou vyrazil na Kamionku za Jindrou. Je to fakt pravda. Jsou dvě verze. Prý jel navalený na motorce a prostě se hnusně ztřískal. Ta druhá je, že údajně zaměstnával na ostrově tři Albánce a neměl je čím platit. A v ten večer se prý zrovna vracel z Chalkidy s vyšším obnosem peněz. Takže loupežné přepadení. Podezření na úder tupým předmětem do hlavy. Trošku mě to vzalo. Spíš dost!

 Tehdy v sobotu jsme se šli s Jankem zpráskat do vinárny. Přisedla si k nám jedna ožralá běhna a nedávala mi pokoj. Furt mě balila. A já jsem se bránil. Ale pil jsem. A když se vypařila z vinárny, tak jsem se vypařil i já. Pod kaštanem u školy jsem s ní zažil dobrý humus. Víc to rozepisovat nebudu. Prostě mě to psychicky úplně složilo. A tehdy jsem si řekl dost! Je to odporné, mít v jednom týdnu tři různé baby. Končím s tím a zůstanu jen u jedné. Stejně jsem byl do ní zamilovaný. Byla to Džordža a já jsem ještě neznal její pravé jméno. Cítil jsem k ní ale čistou lásku. Od Džordže jsem dostal krásný dopis, v němž se zmínila i o tom, že měla klíšťata na zajímavých místech. Musela si je opatrně vytáhnout, protože kdyby měla svému muži vysvětlit, že byla na zkoušce, tak spíš uvěří tomu, že si zubař otevřel ordinaci v lese. A taky jsem dostal pozvání, abych přijel k ní domů. Bylo to hezké. Akorát jsem měl trošku nahnáno. Co kdyby náhodou přijel z práce dřív a použil tu plynovou pistoli, jak mi o ní mluvila? Ujišťovala mě, že ne. A taky by nemohl nic udělat, protože ví, že to za něco má. Měl jsem sice výčitky svědomí, ale taky jsem ji měl rád.

 V tom měsíci jsem zažil ještě jeden šok. Džordža chodila kdysi s Kobzolem, jak hrál v Duo Pasu s Radkem z Butů. Dost dobrý známý muzikant z Porty. Zabil se prý na dálnici v Rakousku při autonehodě. Zase se to nějak sere!

**XI**

 Trošku se mi chtělo smát, jak jsem dostal od Ringa zvadlo na výroční oheň jejich osady Dobré z Tebe a byl tam nakreslený jelen. Zverboval jsem Karla a Evu, ať tam jedou se mnou. Moc se jim nechtělo, ale nakonec se mnou jeli. Trošku jsem je do všeho zasvětil. Ligotka Kameralna. Auto jsme zaparkovali dole v dědině a zašli na pivo. Když jsme vyrazili do hor, byla už tma. Na místo činu jsme dorazili asi v půl desáté. Oheň hořel a veselé vyprávění se střídalo s písničkami.

- Kdo je?

- Polovina Blafu.

 Že jsme dostali zvadlo, tak jsme byli označení a usazení. Nějaký ožralec tam měl pořád nějaké nevhodné kidy před dětma. Tak ho tam neustále brzdili. Jmenoval se Venca a nakonec se projevil jako prima kluk. Když jsme začali hrát, tak Malá od Džordže začala křičet:

- Mami, ten strejda zpívá úplně jak ten pán, co ho máme nahraného na té kazetě.

 Vyhráli jsme soutěž ve zpívání a já jsem kromě toho vyhrál třetí místo za básničku. Každý dostal tři slova a měl z toho něco zveršovat. Moc jsem se s tím nemazlil. Přidal jsem k ním pouze jedno slovo. *Duše svíčka, svíčka duše, duše svíčka, svíčka duše, duše svíčka, prásk - básnička*.

 Posvátný kruh kolem ohně byl zrušen, a tak se mohlo začít veřejně chlastat. Děti už šly spát. Nějaký ukřičený protiva po nás hned chtěl, ať hrajeme bluegrass. Pak z něho vylezlo, že nepamatuju, jak jsme se domlouvali na CB ve Štrlitzku, ale že se znám z jeho babou. Měl jsem narozky, tak jsme si navzájem cvakali. A zatím Džordža zpívala s Karlem. Když chtěl jít Ringo spát a Džordža ne, tak začal dělat žárlivou scénu a ona mu řekla, že ještě nejde, že musí přát k narozeninám. Odešel vytočený jak sviňa a buď vzlykal vzteky, nebo zoufalstvím. Trošku mi ho bylo líto. Ale říkám si, asi si to zaslouží.

 Karel s Evou odjeli. Džordža šla spát. Já jsem usnul vedle ohně. Ráno mi trampové poskytli snídani. S Vencou jsme popíjeli rum a ostatní soutěžili ve vrhu nožem. Pak cesta dolů. Ringo jel autem a svážel domů děcka. Já, Džordža a ještě nějaká Honney jsme šli ve skupině dolů pěšky. Džordža hned na mě mrkala a pak se jí najednou podařilo dát mi do dlaně lístek. Došli jsme do dědiny a šli sednout do zahradní restaurace. Piva, rumy, záchod. Tam jsem si vzpomněl na psaníčko.

 *Už jsem to asi dva týdny nedostala. S Ringem už nespím déle než měsíc. Takže je to tvoje a já si ho nechám. Alespoň to bude zpívat.*

 Byl jsem opilý a musel jsem si to přečíst nejmíň deset krát, než jsem to pochopil. Pak jsem se u jejich stolu zpráskal úplně do němoty. Všichni odešli a já jsem nechtěl s nimi, že pojedu autobusem na Těšín. Za chvíli tam byla Džordža s Vencou zpátky. Že musím jet s nimi a basta. Vzali mi bágl a tak mi nic jiného nezbývalo. Přijeli jsme na Štrlitzko a musel jsem se tvářit, že jsem u nich poprvé. Pořád jsem se ptal, kde je záchod a blil jsem na něm, jak kdybych byl těhotný já. Prospal jsem pak čas až do tmy. Ještě jsme chvíli poseděli. Ti, co ještě mohli, tak chlastali. Já už jsem však nemohl a Ringo taky ne. Spali jsme s Vencou v obýváku. Když ráno Ringo odešel, Džordža se ke mně tichounce přiblížila a políbila mě. Ať prý jdu s ní vedle.

**XII**

 Byl jednou jeden zvonek, na který šla otevřít moje máma. Zas je tady za tebou ta blondýna. Pozval jsem ji dál. Prý mi přivezla ten obraz na narozeniny. Hezký. Zamilovaná dvojice. Asi tak, jak já zrovna teď, když o ní píšu. Tehdy jsem byl z toho nervózní, že přijela. Hlavně skrz mámy. Tak jsem se rychle oblékl, uklidil po sobě v obýváku a pozval jí ven. Ameryka. Po pivku. Pokecek. Srandičky. Pak procházka přes městský les a doprovodit ji k autobusáku. A jestli chceš, tak přijeď na Slezské. Nepřijela. V sobotu dopoledne jsem šel se ségrou na Mánesovou stezku. A pak vzal housle. S Karlem jsme se domluvili, že půjdeme hrát do nějaké boudy. A hned jsme to i zrealizovali. Na baby jsem úplně kašlal. V neděli jsme tam vyrazili opět po obědě s Petrem. Ve vinárničkách jsme se pomaličku ovíňovali a v deset večer jsem odprovázel za ručičku jednu větší Pavlínu. Pak vinárna na náměstí a autem do Třince a pokračovat na automaty. Nevím, co mě to napadlo, ale jízdenku jsem si koupil do Opavy. Probral jsem se v Bohumíně. Cikánka vytírala chodbu a já jsem jí pochváli, že tak hezky vytírat jsem opravdu ještě nikoho neviděl. Bezzubě se na mě usmála, ale byla milá. Pozvala mě na hajzlík do svého kanclu na kávu. Konečně dorazil vlak na Ostravu. Pak na Opavu.

- Pane, prosím vás, kolik je tady lékáren?

- Deset - odpovídá mi.

 A kua, tak to bude kumšt.

- A která je ta nejbližší?

 Ukázal mi směr.

- Dobrý den paní (za přepážkou). Nepracuje tady náhodou Hanka tá a tá?

 Řekla mi přesnou adresu. Koupil jsem tři karafiáty a chvilku zdřímnul v parčíku na lavičce. Když už jsem se cítil jakžtakž k světu, tak jsem vyrazil a lékárnu našel. Nechal jsem si Hanku zavolat v bílém plášti

- Čau Hanko, já jsem Ti tady přijel udělat radost.

 Zřejmě ji moc neměla, protože se se mnou nechtěla domluvit ani na odpoledne. Prý přijel brácha z Prahy a chtějí jít spolu po šichtě něco koupit tátovi k narozeninám. Prý fakt nemá čas. Tak jo. Kašlu na Tebe a poslal jsem ji někam.

**XIII**

 S Džordžou jsme se setkávali buď u ní doma, když byl Ringo v práci, nebo v Českém Těšíně. Tam byl člověk aspoň míň nervózní. Neměl v noci až tak velké výčitky svědomí. Procházeli jsme se parkem kolem Olzy až tam dozadu k Ropici, jak tam je ten prima keř. Pak zase zpátky do Sikoráku, což je park a v něm hospoda, kde hrají občas na kejtru Cikáni. A koupili nám i po pulce, že mají narozeniny. Někdy je má člověk i rád. Trošku jsme už byli lízlí, když jsem Džordžu odprovázel k autobusu. Pršelo. Mokrá a lízlá mi řekla, ať jedu s ní k nim. Říkám, že blbost.

- Čau!

 Po 20 metrech jsem se otočil, rozběhl k autobusu.

- Pane řidiči, Štrlitzko!

 A jsme tam. Leje jak z konve. Kam teď? Pěšky do Havířova? Zpátky? Ne, nejede. Já asi budu muset nakonec fakt jít k vám.

 RIngo byl doma a s kámošem Honzou a poslouchali Orlík. Vůbec se netvářil nadšeně, když mě viděl. Nechal mě s Honzou v obýváku a vzal Džordžu do kuchyně na výslech. Přes dveře jsem slyšel. Zkouška, hospoda, odprovodit a podobně. Pak přišla řada na mě.

- Tome, mohl bys na chvilku vedle? Můžeš mi to všechno vysvětlit?

Neměl jsem slov a taky jsem nevěděl, co všechno vylítlo z ní. Tak jsem mu řekl:

- No prostě se máme rádi!

 Hned mu bylo jasné, že žádné zkoušky, ale rande. Bylo mi ho hrozně líto. Miusel jsem poslouchat, že jsme ho už úplně odepsali. Že ho pohřbíváme zaživa a podobně. Já na to, že ho nikdo nepohřbívá, že se všechno ještě nějak vyvine. Nejlepší je nechat tomu volný průběh a pak se to ukáže samo. Ringo chtěl už dokonce odcházet, ale nakonec odjel jenom pro cigarety. Protože jsme byli oba nervózní, tak jsme pili pivo, hulili jak fabriky a nenacházeli slov. Ve tři jsme šli všichni spát a v šest vstávali, protože jeli na houby. Tak jsem se na to ráno střízlivým okem díval úplně jinak a byl jsem rád, když jsem tam odsud úplně vypadl.

**XIV**

 S Džordžou jsme se scházeli dál. Byla údajně těhotná a stáli jsme před problémem, co s tím? Bože, jak to vyřešit? Měli jsme asi desetidenní pauzu. Bylo jí smutno po rodičích, tak vzala malou a jeli k ním někde do Čech kolem Žatce. Dostal jsem tamodsud tři hezké dopisy. Jeden byl úplně prázdný. Pak přijela a pozvala mě domů. Měl jsem před odpolední. Milovali jsme se. Bylo to hezké.

- A co bejby?

 Džordža to chtěla. Já ne. Případalo mi to v té situaci nepřípustné. Vždyť ji nemám kam vzít. A přece nebude na druhé straně Ringovi lhát, že to je jeho. Lepší bude když…

Měla v očích slzy.

- Proč pláčeš? Vždyť já Tě mám rád.

 A když jsem se s ní loučil u dveří, tak jsem jí řekl:

- A stejně Ti odjedu!

 Džordža na to, že pak si něco udělá.

- Tak čau!

 V útery mi přišel dopis. Ty slzy byly proto, že byla na ten pátek jak jsem byl u ní, objednaná k doktorovi na zákrok a měla ještě naději, že jí řeknu něco hezkého. A já dobytek ještě ke všemu jsem kecal takové hovadiny. Nakopal bych si nejradši do prdele. Už to je ale zbytečné. Jsem vrah a mám strach z toho, že se mi to vrátí. Zasraný sobec. Myslím jenom na sebe. A proto mám Džordžu po zákroku ještě radši a pochybuju už silně o tom, že bych se někdy na ní vykašlal. Snad odjedu na půl roku, ale vždycky se vrátím. A když budu mít peníze, koujpím dům anebo byt a vezmu ji k sobě.

 Těšín. To město mi přirostlo k srdci. Snad díky Evě. Člověk už tam má nějaké zázemí. Kámoše, TBC a podobně. Jednou jsme tam měli U Zvonku scuka skrz country bálu. Najednou se tam ve 22.00 objevila Džordža. Prý ji přivezla sousedka autem i s Malou. Moc radosti jsem teda z toho neměl. Ringo je sice na noční, ale proč a hlavně co tady s Malou? Zkusí prý sousedku poprosit, zda by ji nevzala na noc k sobě. Od Zvonku nás vyhodili o půlnoci. Tak jsme chodili po Těšíně, kradli ze zahrady jablka a měli se rádi v parku na lavičce a přitom dávali pozor na hlídače, aby nás neviděl a nic nám nezáviděl. Ráno jsem měl jít pomáhat švagrovi na stavbu, ale radši jsem dal přednost spaní.

**XV**

 Psali jsme si snad hezké dopisy. Teda já jsem určitě hezké dostával. Někdy veselé, někdy normální a někdy smutné. Smutné, to když na Džordžu přišel splín a nejradši by od Ringa odešla. Bože, mít tak bejvák, neváhal bych ani chvilku. Ale zas bych se spoutal a to teď moc nechci.

Jednou jsme si vzali pasy a vyrazili do Polska. V uličkách se setmělo a my jsme se drželi za ruce. Na náměstí jsme si chtěli dát kávu, ale skončilo to jenom na tom, že jsem si tam odskočil na záchod. Kávu jsme si dali u brány do Piastovského zámku. Středověký nábytek, na zdech štíty a meče, těžké dubové stoly a židle a Deep Purple z beden. Pak jsme se procházeli parkem a také vkročili do zakázaného místa, kde byly trosky snad Lechovy ložnice. Láska s vyhlídkou na noční polský Těšín. Když jsme vstoupili do naší země, ihned na nás dolehla tíha problému. Džordža musela jít ke svému muži, kterého neměla ráda a já domů, kde mám ségru a rodiče a přesto se cítím tak sám.

**XVI**

 Karel, můj spolužebrakomuzikant z athénského metra a od Akropoli, bývalý člen naší kapely a přebírač mé jedné ze tří největších lásek, se ženil s Evou. Pozvali nás hrát na svatbu. Kromě nás taky TBC. My jsme měli pro Těšín připravené dobré překvápko. A nejen pro Těšín. Také pro Juru, který se právě vrátil ze svého měsíčního pobytu v Anglii, kde zarostl jak hipisák a vydělal si celkem slušný peníz. To překvapení bylo v podobě trumpetisty Martina. V jednom filmu jsem totiž viděl černou muziku. Banjo hrálo podklad a trubka svingovala jako v pohádce. Hned jsme to vyzkoušeli a mělo to efekt. Bodejť by ne. Pro naše uši něco nového. Plné energie. Ty lidovky. No síla! Na svatbě největší úspěch s písníčkou *Tam na* *kopečku*. Hrálo se, chlastalo a žralo až do božího rána a vůbec mi nepřipadalo blbé, že se mi Eva vdává. Jakpak by asi mohlo, když teď chodím s vdanou holkou. Ale to mi zase pro zněnu vadí.

 Džordža odjela k rodičům do Čech. Naplánovala to hezky, ale já jsem o tom pochyboval od samého počátku. Ringo jí koupil lístek na středu a zpáteční na pondělí večer. On sám měl jet na ryby a vrátit se až v útery ráno. Já jsem měl přijet v neděli večer k ní a že ona by se vrátila z Čech o den dříve s bráškou a ten by jí malou pohlídal a my bychom mohli někam zajít. Původní plán, že by dala malou k ségře a my bychom zůstali přes noc doma, toho jsem se děsně bál. Měl jsem blbé tušení, že se Ringo v neděli vrátí. Je zima a spát někde v autě na rybách by se asi ani mě nechtělo. Tak jsme se domluvili na osmou večer. Jel jsem z Jabla 18.30. Ostravou. Vystoupil jsem z autobusu a měl děsné bobánky. Radši vlezu někam do hospody a zavolám sousedce, ať mi dá Džordžu k aparátu. Než jsem ale k hospodě došel, šlo mi naproti něco blonďatého.

 Normálně, Ringo se vrátil. Prý zima a tak. Jsem ti to říkal. Vrazila ho prý do vany a že jde ke kámošce. Je domluvená a tak že prý přijde později. Šli jsme pěšky až do Havířova. Lavička v parku, bar a autobus. Džordža ve Štrlitzku nevystoupila. Prý jede se mnou. Takže Těšín, Sikorák a ona pak zpátky taxíkem a já vlakem ve dvě v noci domů. Ringo ji prý o kámošce nevěřil ani slovo.

**XVII**

 S Jurou jsme se domluvili na hory. Bahenec. Prý mu to hrozně chybělo. V Anglii je to sama rovina. Bylo vidět, že je tady štastný, ale příští rok jede zase. Od samého počátku jsem po něm somroval, aby mě vzal s sebou. Snad jo. Že se uvidí. Na Bahenci jsme chtěli jít ke Koňovi. Dva kluci z Mostů tam provozují starou školu a předělali ji na chatu. Chtěli jsme tam domluvit nějaký kšeft na hraní a taky se Jura chtěl mrknout na sjezdovku. Prý by tam mohl učit Jihoafričany lyžovat, když k němu přijedou na návštěvu. Kůň byl zavřený, tak jsme se ožrali na třinecké chatě a pak se dorazili U Bullawy. Verboval jsem Juru, ať jedeme do Izraele. Nejdřív byl nadšený, ale když vystřízlivěl, tak mu sklaplo. Jura byl bez kšeftů.

 Přišly za ním nějaké baby ze školy, jestli by jim nešel pomoct dělat instruktora na Bílý Kříž. Prý děckám ze třetí třídy. To jsem se dozvěděl až od jeho mámy. Prý ať tam za ním zajedu, že bude určitě rád. Tak jsem vzal housle, bágl, flašku vína a vyrazil. Trefil jsem do černého. Právě měli soutěž o zlatého slavíka, tak jsme jim aspoň udělali kulturní vložku. Některé děcka si šuškaly, že to mají doma na kazetě. Večer jsme se trošku ožrali s učitelkami a ráno jsem šel s Jurou k Zavislákům na pivo. Normální sámoška s ekonomickým pronájmem z poloviny upravená na výčep. Nenechal jsem se hned poznat mým bývalým spolubojovníkem Tomem V., který byl za pípou. Přišel na to až po 10 minutách, když jsem ho oslovil jménem. Prý mi předtím nevěnoval tolik pozornosti.

 V Chotěbuzi byl country bál. Ten, na který jsme se domlouvali U Zvonku. Chtěla tam přijet aj Džordža, ale Ringo by ji samotnou nepustil. Leda že by jel s ní. A to jsem nechtěl zase já. Radši nejezděte, než aby nám tam bylo všem třem na prd. Málokdo s námi počítal, že tam budeme hrát. Vlastně pro veřejnost jsme se už rozpadli. Sešli jsme se komplet, jenže Buble musel v jedenáct pryč a my jsme hráli až po půlnoci. Takže místo něho Karel s mandolkou. Byla to sice trošku fušeřina, ale určitě největší ohlas.

**XVIII**

 Z práce jsme měli za celý rok ušetřený nějaký fond. Takže co s tím? No přece udělat nějakou akci. A kde? No nejlepší by bylo na Štrlitzku, navrhl někdo. Já jsem se tomu jenom usmál. Nejkrásnější shoda okolnosti byla, že právě v ten den se ženil Ringův brácha a svatbu měli asi tak 100 metrů od naší ubytovny.

 Přijeli jsme tam. Nejsme nejsehranější kolektiv. Dalo by se říci, že dvě proti sobě postavené party. Operátoři a odlévači. Snad jenom mistr má jakéž takéž vztahy s jednou i druhou stranou. Za všechno můžou peníze. Dostali jsme oběd a přesunuli se do vedlejší místnosti, kde byl bar a prostor k zábavě. Náš operátorský tábor vytáhl mýma rukama kytaru a začal zpívat. Odlévači začali hrát karty o peníze. Ve tmavších hodinách přišel za mnou správce. Prý mám návštěvu. Myslel jsem si, že Džordža dorazí sama. Ale kdepak. Přišla s Ringem. Aby někteří zasvěcení spolupracovníci neměli nevhodné poznámky, pozval jsem návštěvu k sobě na pokoj, kde jsem si hned po příchodu asi deset minut povlékal postel. Džordža říkala, že svatba je nic moc. Prý nuda. Tancuje se podle magiče a vlastně skoro se ani netancuje. Ringo vypadal zatím střízlivě a zval mě, ať jdu s nimi. Bránil jsem se, že je to blbé a podobně. Chvilku jsme ještě pokecali, vypili po pivku a doprovodil jsem je dolů.

 Přišel jsem mezi partyju. Zábava pokročila. Už se dokonce i tancovalo. A k mému úžasu i paní odlévačky z operátory. A paní operátorky s odlévači. Dal jsem si pár pulek a začalo mi být smutno. Mám Džordžu a přitom ji má i Ringo. V podstatě jsem sám, ale jsem na tom určitě líp, než on. Ještě chvíli jsem váhal. Ale co, stejně jsem tam byl pozván. Oblékl jsem se a vyrazil směrem k motorestu. Tam jsem si je nechal zavolat na chodbu. Džordžina Malá si tam hrála jako družička s kocourkem. Poblahopřál jsem novomanželům a byl jsem představen Ringovým rodičům, jako ten, co zpívá a vymýšlí takové ty písníčky na té kazetě. Svatba pomalu končila. Ringo mě pozval k ním domů. Ze slušnosti jsem se vymlouval, ale samozřejmě jsem se nechal přemluvit.

 V bytě, který už důvěrně znám, jsem se opět ptal, kde že to tady mají ten záchodek? Stáhli jsme ještě asi půllitr slivky. Ringo už byl ožralý a podstrkoval mi Džordžu, ať se jdu s ní vyspat, když ji mám rád. Vynadal jsem mu do cypů. Začal se potom nějak divně chovat. A to i k Džordže přede mnou. Měl jsem pocit, že je v tom nějaká úchylka, která se samozřejmě projevuje v chlastu. Bylo vidět, že by ji to tam nejradši udělal a vůbec mu nevadilo, že jsem tam byl i já. Jak mi později Džordža řekla, že když mi navrhoval, ať jdu s ní do ložnice, tak by tam určitě za námi přišel.

 Ráno mě probudila Džordža tím, že jsem od ní dostal hezkou pusu. Bolela mě hlava jak hovado. Vypil jsem na spravení jednu slivku a běžel blít na záchod. Ringo se smál, že co jsem u nich, tak jenom bliju. Já jsem se smál v duchu také, protože pravda byla i někde jinde. Za chvilku mi prý jede autobus. Já na to, že nikam nejedu. Že se mi u nich moc líbí a chtěl bych tady bydlet. Pro mě sranda, pro Džordžu možná taky. Autobus mi žádný nejel. Kua co teď? Pěšky? Vždyť nestihnu oběd a po obědě přece máme odjíždět. Aha, přece Džordža mi něco říkala o nějakém dopise, co mi strčila do naprsní kapsy u kabátu. Miláčku, chci být tvá! To já taky lásko… a pacnul jsem to zkratkou přes zamrzlou přehradu. Ledy vrzaly, ale vydržely. Oběd jsem stíhal. Ale na zkoušku jsem se už nedostavil. Díky alkoholu jsem byl totálně fyzický a psychický vyčerpán.

**XIX**

 V pátek jsme byli s Džordžou domluvení v Těšíně. Přijela o půl hodiny později s tím, že Ringo se vrátil z odpolední a ona musí rychle domů. Prý pak Ringo půjde na noční. Prý jestli bych si nevzal volno a nepřišel za ní. Zpočátku jsem se tomu bránil, ale pak jsem nechtěl vypadat jako posera a taky jsem si chtěl udělat radost. Řekli jsme si, že si ale musíme domluvit na nějakém znamení. Třeba že nechá na hajzlíku rozsvíceno, ale přesně se domluvíme až u autobusu. Šli jsme ještě na pivko a u autobusu na všechno zapomněli. V práci jsem volno dostal jen po haluzi. Vlakem zpátky do Těšína a pak autobusem na Štrlitzko. Po cestě přemýšlím, do prdele, jak jsme se to vlastně domluvili? Když bude na hajzlíku světlo, tak je všechno v pořádku, nebo naopak? Průser! A co když mi otevře Ringo? Na co se ho ptát? No hrůza pomyslet.

 Na hajzlíku se svítilo a vchod byl odemčený. To bylo dobré znamení. Lehce jsem brnknul. Otevřela mi s úsměvem. Malá už hajá. V obyváku jsme si pustili magič, otevřeli flašku vína a udělali si pohodu. Pohodu? Co to plácám? To byl snad nejstrašidelnější horor, jaký jsem kdy zažil. Či svlečení, či oblečení, jsme se třásli strachy. Kdykoli přejelo nějaké auto, nebo motorka, anebo někde něco šustlo, třeba ta velká myš v teráriu. Vyděšená fantazie pracovala jak hovado. Třeba jsem šel na záchod a najednou slyším, jak někdo dává klíč do zámku a otáčí s ním. Rachot jak cyp. Úplně přesné. Nemůžu se mýlit. Ani jsem se nevyčůral a honem do obyváku. Rychle se oblíkej, někdo točí klíčem v zámku! Džordža mě uklidňuje. To by snad začal bouchat, nebo zvonit, ale nenásledovalo nic v tom smyslu. Ani další zvuky. Asi patnáct minut jsme byli úplně vyvředění. Dívali jsme se nenapádně z okna. Mozkové závity pracovaly na plné otáčky. Co když mu to všechno došlo? A teď jde třeba pro někoho, ať mu jde pomoct vylomit dveře, anebo to zkusí oknem. Další čtvrthodinka a nic. Tak jsme to zkusili analyzovat.

- Džordžo, co jsi vlastně dělala, když jsem byl na tom záchodku?

 Prý nic. Akorát vyměnila kazetu v magiči. Že by?

- Víš co, já tam jdu zpátky a ty to zkus ještě jednou.

 A už to tady bylo znovu. Slyšel jsem ten klíč opět v zámku. Přesné jak cyp! Vrátil jsem se vysmátý od ucha k uchu. Šla si to poslechnout a taky by ji nic jiného nenapadlo. Ale do rána jsme to už s milováním radši moc nepřeháněli. Oblečení jsme se cítili jistější. Bodejť by ne. Kdyby byl nějaký zvonek, tak určitě skáču oknem. Hadry by letěly asi za mnou.

 Ve 4.00 jsem pro jistotu vypadnul. Ještě ho nepotkat cestou k zastávkám. U zastávek mě zastavilo nějaké auto. Prý je kousek zpátky havárka. Kde jsou tady policajti? Myslel jsem si že nahoře. Tak jsem je tam poslal. Asi jsem je zmátl, protože za chvíli byli dole zpátky. Kua, to by tak ještě scházelo, aby mě zapojili do vyšetřování a pak se policajti blbě ptali, co jsem tady v noci dělal. Radši jsem upaloval po silnici o zastávku níž. Už jenom z toho důvodů, jak by se Ringo nestačil divit při vystupování z autobusu, do kterého bych já nastupoval.

**XX**

 Blížil se konec listopadu. Mikuláš. A právě na Mikukáše jsme hráli na Bahenci U koně. Plagáty rozvěšené po Jablunkově. Dorazil jsem tam s Jankem celkem brzy. Byla to ale blbost. Dano hned začal čepovat. My jsme ale po dvou pivech přešli na čaje s rumem a kecali až do sedmé s Ernestem, který byl v létě v Americe. Pak přijeli kluci. Přivezl je Karel s trabantem. Co přivezl. Místama byli tlačení do kopce partyjou Bukovanů. Roztáhli jsme vercajk a začali hrát. Čaj a rumy pokračovaly a já jsem byl brzy hotový. Vypadávaly mi texty z hlavy a housle z ruky. Lidi asi moc spokojení nebyli. A ještě ke všemu to kluci o půlnoci sbalili, že musí jet zpátky do Třince. Hlavně ti ženatí. Seděli jsme tam s Jankem a s nějakými kriminálníky u stolu a chlastali až někde do tří rána. Pak už si nic nepamatuju. Akorát že jsem slyšel druhý den od ségry, že jsem přišel k ním do pokoje, vrazil se mezi jejích spacáky a přikryl se metr dlouhým kabelem, protože mi byla hrozná zima. Pěšky do Jablunkova. Jankovi jsem dal housle, ať mi je vezme domů. Přece se nemůžu takhle ožralý ukázat mámě na oči. Jdu za Mostořami na Polom. Prý pořádají běh na Skalku a taky mě tam pozvali. Autobusem na Mosty a hurá do hor. Bylo takových -15°C a já jsem po cestě 2x usnul. Kdyby se lidi nevraceli z toho běhu a nebudili mě, tak už jsem 2x tuhý. Díky. Do večera jsem jakž takž vystřízlivěl. Jak na chatě, tak s Libou U Szczura a dospal to u kámošky Hanky.

 Blížily se Vánoce a s nimi můj plánovaný výjezd do Izraele. Džordža byla z toho nemocná, protože jsem tam měl jet sám. Sám se sebou ke svému známému. Teda známému od mámy. A Džordža se bála, že se mi tam může něco stát, nebo že se na ní třeba vykašlu, protože tam poznám nějaká hezká židovská děvčata. Bylo třeba vymyslet nějaký dárek a ten jsem jí už dal tehdy, když jsem u ní strávil tu strašidelnou noc. Rozbal ho až ráno, když odjedu. Byly to symbolické dárky. Hrníček s nápisem *Dobré ráno miláčku*, který jsem dostal v angličtině na vánoční besídce. Starý ošuntělý námořník, kterého jsem kdysi dostal od tety Hildy a knížku Stará láska a parfém ve spreji. Pro její Malou zase Pohádky do postýlky. Pak Džordža odjela s rodinou k rodičům do Čech a já jsem byl myšlenkami stále u ní a fyzický bez sebe. Jak mi řekla před Silvestrem, když jsme se opět setkali, netrpěla mou absencí o nic méně. Naší mi na Štědrý večer taky hezky popřáli u večeře. „Ať ti to všechno vyjde, jak si to přeješ sám.“

**XXI**

 Silvestr, to byla vskutku dobrá cypovina. Do poslední chvíle jsem si myslel, že budu letos doma. Pak mi něco volal Jura, že jedou s Karlem na Vychylovku a pak to změnili, že do Nýdku. Ať si prý sbalím pinkle a jedu vlakem 15.30 do Bystřice. Po cestě k vlaku jsem potkal Piškota, který se vracel s lyží a chtěl se za mnou stavit. Tak se mnou vystopil v Bystřici a hodili jsme pokec před Ślimokem. Původně jsem měl na Karla, Evku a Juru čekat U Ślimoka, ale tam bylo jako na potvoru zavřeno, tak jsem tam mrznul hodinu ve společnosti Piškota, který už půl roku pracuje v Rakousích a další hodinu jsem tam čekal sám. Záblo mě v nohy a všude, protože padal mokrý sníh a ti cypi nikde. A já nevěděl, kde ta chata v Nýdku může tak asi být. Nasral jsem se a vyrazil pěšky. Došel jsem až na Náměstí kosmonautů a ta banda nikde. Ani v hospodě, ani v té druhé. Nic, čekám až přijede autobus. Konečně trabant. Nalodil jsem se a jeli jsme směrem na Střelmou. Kam to šlo, tam jsme dojeli a zbytek pěšky. Na chatě už bylo živo. Karvińáci. Raf, bývalý spolubojovník z Řecka. Sem tam nějaká ta baba i třeba volná. Ale to nejpodstatnější, protivný okupantský alkoholik, který furt řval, ať hrajeme něco veselého. Opravdu na zabití. Do půlnoci se něco vychlastalo a pak se šlo spát.

 Ráno hurá na lyže. Poma jen pro nás. Kopec asi 300 m dlouhý. 100 m lesem a zbytek celkem příkrá stráň. Parádní skok. V ten den jsem se na lyžích vyřádil, až mi z toho jebalo. V 18.00 místo abychom se chytali nějaké silvestrovské zábavy, tak jsme hráli cypa a poslouchali od paniček vesměs známých trampů, že to teda bude Silvestr. Loni o takovém čase to bylo prý všechno jinak a podobně. Pravda byla v tom, že se tam partyja moc neznala, a to někdy nedělá dobře. Ostych. Pak nějaká metla prohlásila, že se máme všichni převléct do pirátského. Každý kdo měl zvadlo, tak prý o tom věděl. A kdo prý pirátského nic nemá, tak to znamená, že tady nemá co dělat, protože asi nebyl zvaný. To mě vytočilo do té míry, že jsem měl sto chutí odejít. Ale to by byla ještě větší blbost. Kam jít ve 21.00? tak jsem ohnul páteř, narval si čepku na lebku a z chodby švihnul propanbutanovou láhev a že jsem jako terorista. Pak byla nějaká hra na seznámení. Na lístečcích jména, jež si každý vylosoval z klobouku a muselo se napsat stručnou charakteristiku dotyčného. Já jsem dostal Rafa a napsal Greko Maskara. Na mě jedna sympatická matka napsala, že jsem vysoký sympatický houslista. Další soutěž byla celkem psina. Zpracování Karkulky jako opery, baletu a divadla. Já jsem dělal vlka a Marta babičku, které jsem říkal. Ty stará hajtro! Nakonec se ten Silvestr celkem rozvíjel a začal být přirozený. Hodně tomu pomohl chlast. Půlnoc a já slzy na krajíčku. Džordžo, chybíš mi. Kéž bych byl příště s tebou.

**XXII**

 Je tu Nový rok a já jsem nikde neodjel. Sám a do Izraele? Bál jsem se. PZKO nás pozvalo, jestli bychom neudělali takovou akci. Říkají tomu Kawiarenka pod Pegazem. Něco podobného jak Křeslo pro hosta. Že by si nás tam pozvali jako skupinu, my bychom tam něco hráli a průběžně odpovídali na dotazy. Jelikož jsme neměli aparaturu a měli strach, že by byly nesrozumitelné texty, tak jsem pozval jenom Juru s kytarou. Bylo to dobré. Pohodička. Točila nás tam i ženská z rozhlasu a pak se mnou dělala interview. Byl o tom asi půlhodinový pořád v rádiu Ostrava. Po akci jsme pili s pezetkaovci a zpívali až do ranních hodin.

 Druhý den jsme měli být s Jurou večer v šest na Bahenci. Domluvili jsme se tak s chatařem Danem. Jenže chrápali jsme až někde do oběda a pak místo na hory, jsme vyrazili do Staňka. Jenom si dát jedno pivko na spravení. Z jednoho jsme udělali sedm a vyrazili až v 16.00. Já jsem byl vedoucí zájezdu a samozřejmě jsem nasadil blbý směr. Ztratila se nám cesta. Setmělo se a my jsme se bořili po pás ve sněhu. Jura mi nadával, že jsem dobytek a já jsem ho falešně utěšoval, že jdeme určitě správně a už za chvíli tam budeme. Jenomže těch sedm piv se zapsalo a člověk se cítil čím dál tím víc vyčerpanější. Ještě že jsem byl ve vedoucí síle ty první tři hodiny. Moje sebevědomí začalo klesat nízko pod nulu. Nohy se už jen tak podlamovaly. Jen se vžijte do té situace. Uděláte krok a jste po pás ve sněhu. Tající mokrý sníh. Furt se do něho boříte. Podaří se vám dostat z toho sněhu, kde jste po pás. Na zádech krosna. Uděláte krok a řach, jste v něm až po krk. To bylo hlavně u mladých stromečků pod Krkavicí. Tam už jsme si museli vyměnit úlohy. Vedoucí byl zase Jura. A jsem si jist, že kdybychom si je nevyměnili, tak jsme na dně oba a z vyčerpanosti spíme. Což o to, karimatky a spacáky jsme měli. Ale neměli jsme se do čeho převléct. Byli jsme do pasu úplně mokří. Já už jsem měl sto chutí nepokračovat, ale Jura mě rval. Konečně jsme se zorientovali. Jsme na Krkavici. 100 metrů nám trvalo půl hodiny. Narazili jsme na běžkařskou stopu a byli šťastní, že se boříme jen po kolena. Za další hodinu jsme už šli dolů po sjezdovce a nebyli si jistí, zda ta světla jsou skutečná, anebo je to fatamorgana. Ale byl to fakt. Chata U koně. Z Jablunkova, což se normálně dělá za 2h, jsme to zvládli za 6 hodin. Bylo 22.00. Chatař na nás čuměl jak na vyorané myši. Dano, s kterým jsme byli domluvení, tam samozřejmě nebyl a ten druhý o ničem nevěděl. Viděl ale jak jsme mokří, tak měl pochopení. Dal nám klíč od pokoje. Jelikož jsme se neměli do čeho převléct, tak jsme seděli ve výčepu jenom ve svetrech a trenýrkách a jedli polívku, guláš a chlastali pivo. Pomalu jsme začali nabírat síly. V televizi ukazovali na slovenském programu nějaký pořád jak se připravují filmy. Chatař nám říkal, že ten komentátor je u nich ubytovaný. Šli se prý ale dívat na středisko, protože tam mají lepší obraz. Fakt že jo. Za chvíli byl dole se svou ženou i s dětmi. Chatař nás pobízel, ať hrajeme, tak jsme se nenechali moc prosit a za chvíli jsme s nimi byli kamarádi. Vykládali jsme si o cestách a podobně. Janko Izák byl dobře ošlehaný světem. Dělal zahraničního zpravodajce dokonce i v Afghánistanu. Asie, Afrika, Anglie… No prostě zážitky z různých zemí ze sebe chrlil až někde do dvou do rána.

 A ráno místo domů, tak rozbalit nástroje a pokračovat v hraní a chlastu. Ještě že nás to baví a lidi baví nám kupovat. Lyžaři, kteří se stavovali na pivo, se zde zdržovali a byli štědří. Večer jsme sbalili pinkle a chtěli zaplatit svoji útratu. Chatař nám to napočítal na hodně vysokou částku, ale když mu odehrajeme večer příští měsíc, tak po nás nebude nic chtít. Tak jsme si plácli. Izákovi nám zase přislíbili, že nám zařídí hraní v Bratislavě. Musíme jim ale poslat kazetu. Samozřejmě že jsme banda líná, a tak jsme se na to vybodli. Na Bahenec však ne, ale o tom jindy.

**XXIII**

 U Buriana jsme hráli od našeho příjezdu z Řecka už podruhé. Poprvé při otevírání hospody a teď na country bále. Trošku to bylo blbě zorganizováno. Více než 100 lidí tam nechtěli pustit a přitom drželi 50 lístků pro svoje známé. Zpočátku to vypadalo, že se nám to nepodaří roztočit, ale nakonec to dopadlo jako výborná akce. Akorát já jsem tam měl trochu dusno. A samozřejmě i Ringo a Džordža. Prostě přijeli za mnou a ještě ke všemu za mnou i přijel bývalý spolubojovník Georg a byl zase ožralý jak zeppelin. Nechtělo se mi mluvit s nikým, jen s Džordžou. Ale ono to nešlo. A ještě ke všemu otravovali známí. A někteří nahlas.

- Tome, to je ta Tvoje?

 A já bych nejradši vypěnil. Rychle jsem jim skákal do řeči. Ringo tam měl nějaké dva kámoše s holkou. A Džordža mi říká, ať se mrknu pod stůl. Dorozumívali se s pomocí nohou. Zas se něco potvrdilo, co mi o něm vykládala. Pak jsem s ní byl chvilku mimo jeho dosah ve vedlejší místnosti. Poté dělal žárlivé scény a delší dobu se s ní hádal, a to i přede mnou. Pak si mě zavolal stranou. Prý jestli jsem schopný uživit ji i s Malou. Do prčic, přitlačil mě ke zdi. Nemůžu říct ne. Tak jsem mu řekl, že mu na to dnes neodpovím. Jakmile to ale půjde, tak mu to sdělím. On naštvaný odešel i s tou partou a já jsem tam ještě s Džordžou zůstal. Stejně ji nezbývalo nic jiného, než jet domů.

 Lilo jak z konve. Sníh tál. Po kostky ve vodě jsem ji odprovázel na stanoviště. V čekárně seděl zbytek party ze Štrlitzka a Ringo mi děkoval, že jsem mu ji přivedl. Pozval jsem je všechny na čaj s rumem. Celkem jsme se tam přikouřili. Ringo mě furt verboval, ať jedu k nim. A já, že ne. Musím na odpolední. Prý můžu jet od nich. A když nechci jet já, tak pojede se mnou on a řekne našim, že tam bude bydlet. Věděl jsem, nač naráží. Podařilo se mi mu to rozmluvit. Mám nemocného tátu a s takovými scénami by akorát ublížil mým rodičům a ne mě. Ringo mi i vyčítal, proč jezdím za Džordžou vždycky, když on není doma. Asi dvakrát to musela Džordža přiznat skrz Malé. A naléhal na mě, ať někdy přijedu jako chlap, když je doma, přičemž mi vtloukal do hlavy, jak má směny.

 S Džordžou jsme se scházeli pořád dál tajně. Domluvili jsme se ale, že přijedu na tu veřejnou návštěvu. Byla právě nemocná. Brala snad antibiotika. Tak jsem ji a Malé koupil čokoládu a Rigovi flašku Pražské vodky. Zvonek. Nervy. Otevřela mi osobně.

Je to možné? Ringo, pojď se podívat kdo k nám přijel. No to je jak naschvál. Před chvíli jsme se zřekli a vyvodili z toho, že asi někdo přijde na návštěvu. Možná někdo z Blafu. Tak teda pojď dál.

 A Džordža na to:

- Jééé Pražská vodka, a já nemůžu, protože jsem nemocná.

 Tak tady máš alespoň čokoládu. A tak jsme si sedli a kecali a popíjeli. Malá mi ukazovala hračky a jednou se přeřekla a řekla mi „tati“. A Ringo otevřel další flašku a to už slivovice a místo v sedm jsem jel až v deset večer a Džordža, abych nebyl moc ožralý, mi místo kořalky lila do pulky vodu. Ringo už za stolem usínal a já bych tam nejradši zůstal. Jenomže se vzbudil.

- A víš co? Já Tě odprovodím k autobusu.

 Po cestě mě chtěl zpovídat. Stejně si myslí, že když je na noční, tak mu za ní chodím. Ale uzemnil jsem ho otázkou.

- Cože? Ty děláš i noční? Já myslel, že jenom denní a odpolední.

 A domluvili jsme se, že se možná uvidíme na Portě.

**XXIV**

 Porta, ta byly celkem zajímavá. Domluvili jsme se s Blafem na tom, že se tam zajedeme pouze podívat. Pak jsme zjistili, že tam je celkem vysoké vstupné. Co kdybychom se jenom tak z blbosti přihlásili do soutěže? Jaké však bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že už tam nějaký Blaf je a dokonce z Přerova. Dali dohromady Bluegrass and Folk a udělali z toho zkratku Blaf. No bordel jak cyp. Nafasovali jsme šatnu a dohadovali se, co bychom tam asi tak mohli zahrát. Volba byla *Dobra noc*, *Ewropa* a *Tak powiydz*. Chvilku v baru, chvilku na záchodě. Najednou se objevila Džordža, že tu je s Ringem, a jestli bych je tady nějak nedostal. S ní jsem měl radost. Z Ringa samozřejmě vůbec. Ale dostal jsem je tam oba. Bylo to bohužel ale už po naší produkci, takže nás nemohli slyšet. Dopadli jsme dobře. Čestné uznání a návrh na postup do krajského kola. Jen tak mimochodem. Krajského kola jsme se pak nezúčastnili, protože nám kapelník Buble zapomněl říct, že vůbec nějaké je, a že tam máme hrát. Když jsem to vykládal jedné upocené ostravské kapele, která dělá předskokany Druhé Trávě a říká si Second Grass, tak se vyjádřili, že tohle jim udělat jejich kapelník, tak ho snad zabijou. Abych se ale vrátil. Session byl opět u Třísky. Kdepak Jelen. Nemělo to srovnání. Nebyla tam hudba k tanci. Chytli jsme stůl a odevzdali se do náruče blbé nálady. Láďovou kočku Ivetu sbalil Jura, anebo ona jeho a Láďa byl z toho pod bodem mrazu. No a my z Džordžou a Ringem taky. Zajímavý trojúhelník. Jak ho prý budeme řešit? Řekl jsem mu, že nejlepší by byla ruská ruleta. Ale ne šest děr a jeden náboj, ale šest nábojů a jedna díra. A on na to, že jeho švára tady bydlí kousek odsud a má bubínkáč, protože je sběratel zbraní, takže k němu skočí. Džordža, ta byla hned hotová, že si zastříli s námi. Stejně jsme se ale nakonec zbaběle ožrali, protože jsme sráči a nálada byla horší a horší. Nějak odešel Láďa, pak Iveta. Ringo mi tam začal něco klábosit, že mě má rád, že jsem kámoš a že mi věří, že s Džordžou nespím. A já jsem mu nadhodil, že nesmí všemu věřit. Džordža nechtěla, abych odjel, a tak nám bylo všem na hovno. Jura prý skončil u nich. Dopoledne chlastali víno a pak jel domů.

**XXV**

 Pak bylo takových pár akcí bez Džordže. Ji jsem stíhal mezitím taky. Jednou v Těšíně, jednou doma a pořád dokola. Dokonce i u její ségry v Havru jsme byli. Prostě těch zasvěcených nějak přibývalo. Jednou jsme v pátek měli v Bystřici koncert. Perfektně ozvučeno. Plný sál. Hráli jsme tři a půl hodiny a pak oslavovali až do rána. Já v Bystřici a zbytek kapely v Třinci. Po nějaké době jsem se zase potkal s Inou z Turecka. Přijela tehdy na ten koncert i ta Iveta z Třince. Nějak mi ale uniklo za kým. Za Jurou? Za Láďou? Nevím. Každopádně, když jsme byli v EKOL-Su domlouvat nahrávání nové kazety, tak se mě v hospodě potom Jura ptal.

- Kua řekni mi, co mám dělat? Kterou brát? Marii? Nebo tu malou? Marie to je takový oheň. A ta malá je zas hezká…

 Pro klid v kapele jsem mu poradil Marii a hned v pátek jsem ji měl možnost poznat na Bahenci, kde jsme přišli na tu měsíc předem domluvenou akci a stejně se tam nic nekonalo. Tak jsme se chytli chlastu. S Marií je sranda, ale pije jak duha. Místo aby ona brzdila Juru, tak ji musel brzdit on. Byla ožralá jako první, skákala z okna a podobné vylomeniny. Po probuzení snídaně a chlastaní znova. Večer se zase akce nekonala, tak jdeme dolů. Jenže na účtu je 960 kč. Ještě že měl Janek litr. Za týden v pátek jsme zase šli propíjet 1000 kč za prodané kazety na Kozinec. Byl jsem za poslední týden tak prochlastaný, že jsem svůj podíl radši prožral.

**XXVI**

 S Blafem jsme měli koncem března country bál v Nýdku. Přišlo tam strašně málo lidí a ožralý Venca, který nám lil do řepy bez rozumu. Džordže jsem řekl, že pokud chce nebo chtějí, tak ať přijedou. Přijeli asi ve 21.00, když už jsme byli krásně opilí a motali se po pódiu zapomínajíce texty. Ringo se za chvíli zlinkoval taky a byl tak protivný, že si už toho všimnul aj Jura. Nejradši bych ho tamodsud poslal do prdele. Ale jak? Ráno jsme skončili ve 3.00. Autobus jel v 5.00, tak jsme sbalili výplatu ve výši 1200kč a hurá na Třinec. Trošku mě tam všecko sralo. Nejvíc ožralý Venca, který se mě furt ptal před Džordžou a Ringem.

- Ty Tome, proč je ta tvoje stará furt taková smutná?

 To se ještě Ringo dělal, že přeslechl. Ale když jsem koupil rohlíky a nabízel každému, tak Venca řekl:

- Mě nedávej, dej ho radši té své kočce.

 A Ringo už vypěnil:

- Tak ta Tomášova stará a kočka, to je moje žena. To jenom abys věděl. Venca zahrál všemi barvami a řekl:

- Já jsem tady asi něco posral. Jsem to ale cyp…

 A pak mi něco šuškal do ucha a smál se u toho. Kua, to byly situace. Bylo mi Ringa líto, ale co už teď nadělat? Odjeli a já taky. Venco dík, jsi fajn kluk.

 Něco podobného jak nálada v Nýdku byl country bál v Těšíně. Džordža mi původně slíbila, že přijede sama, ale prý to nešlo. Zase se tam kolem 22.00 objevili oba. Seděli s námi u stolu a zábava vázla. Pak jsme šli všichni do šatny a tam hráli. Karel, Láďa, Jura a já. Buble musel zase někde dřív. A tak jsme se nějak všichni bavili. Teda utíkal nám čas. A Ringo stranou. Musím s ním pokecat. Pozval jsem ho na pivo a ruma. Seděli jsme v předsálí a já jsem navázal na rozhovor od Buriana.

- Pamatuješ, jak jsem ti tehdy neodpověděl na otázku, jestli jsem schopný Džordžu a Malou uživit? Tak já Ti odpovím dnes. Proč myslíš že jedu do té Anglie? Abych si vydělal nějaké prašule a koupil za ně kvartýr. A až ho budu mít alespoň trochu zařízený, tak se Džordže zeptám, jestli chce jít ke mně. A pak ať se rozhodne sama. Já ti to musím říct, protože mě to všecko strašně moc sere, jak jsi v tom tunelu a nevíš, jak z něj vyjet.

 Probrali jsme ještě pár věcí a Ringo se mě zeptal, jestli se taky někdy s Džordžou scházím, když on o tom neví. Řekl jsem, že jo. Pak nás šla tlupa asi 20 lidí k jedné Katce na kvartýr a pili jsme domácí vína. Náš trojúhelník měl náladu pod psa. Když Džordža s Ringem odcházelii, tak se mě Venca z TBC zeptal:

- Proč ji nejdeš odprovodit?

 A pak mu to došlo.

- Blbé, že?

 A nejen pro mě.

**XXVII**

 Měli jsme domluvené hraní. Plakáty se ukázaly až ve středu. Blaf v Ameryce v sobotu. Byla tam jedna chyba. Domluvili jsme se na sedmou a zveřejněno bylo na 17.00. A pak to bylo na poslední chvíli škrtnuté a opravené. S Láďou jsme tam už přišli na půl pátou a v hospodě skoro ani noha. Ani Jura s Bublem. Tak jsme si sedli ven k bazénu. Ti dva za chvíli přišli, tak jsme to rozbalili a snažili se rozehrát. Lidi se začali scházet. Když jsme v sedm vstoupili do lokálu, bylo narváno, až to praskalo ve švech. Postavili jsme se pod televizi. Pozadí nám dělala americká vlajka. Vždycky jsme hodinu hráli a půl hodiny pauza. Úspěch. Šéfové nám potom říkali, že aspoň 100 lidí už nemohli pustit dovnitř. Prostě je museli odehnat. Výdělek jsme měli celé vstupné. Oni zase tržbu. Obě strany spokojené. No bodejť by ne. Pak nás Martin pozval na kvartýr, že nemá nikoho doma. Tak jsme už mírně podnapilí pokračovali v cestě k němu. Prý jsem šel s Pumpou za ruce. U Martina byl jeho brácha s holkou. Tak byli vyhnáni z obýváku a flaška a zase chlastat. Ráno Jura s Pumpou v kuchyni, já s Láďou v ložnici a Martin s bráchou snad v obýváku. A nečekaný návrat maminky. Prý hrozně křičela, říkal Láďa. Ale já jsem nic neslyšel. Pak odešla. Martin bědoval, že bude vyhozen z domu. Taky že jo! Když jsem ho večer potkal, jak jsem šel z Ameryky na noční, tak prý mu vzali klíče a už se domů nevracej, ale z posledních zpráv jsem se doslechl, že mu zase dali rodinný azyl.

 Asi dva týdny poté se nám konečně podařilo přimět Ekol-S k nahravání. Aspoň 4 věci. *Jedyn dziyń, Ewropa, Tak powiydz, Cystoskopie*. Škoda že ne víc. Šéf rádia Kosťa to prý nepovolil. Proč? Hodina nahrávání prý stojí 350 kč a oni nemají peníze na to, aby sponzorovali tu naší kapelu. Prostě to ještě nedělali a bojí se toho. Prý ať si to zafinancujeme sami, anebo ať si najdeme nějaké sponzory. Ale co. Nehoří. Vrátím se z Anglie a v zimě budeme moudřejší.

**XXVIII**

 Jednou jsme byli na návštěvě u Marry, což je ségra od Džordže. Barák na perifériích Havra. Těhotná dobrmanice a dvě děti, které zrovna čuměly na Terminátora. Džordža prý ségru zasvětila do všeho. Tak jsem ji řekl ahoj a ona - ty jsi asi Tomáš. Zrovna měla návštěvu. Nějakého veksláka, který by chtěl koupit byt. Tak se nám neměla čas věnovat. Šli jsme k děckám do pokoje koukat na toho Terminátora. Celé mi to připadalo nějaké blbé. Prostě ségra, zatahování do rodiny. Cítil jsem, že se to Marry nějak moc nelíbí. Bodejť by taky. Pak jsme šli na nádraží a místní dopravou jeli k autobusu. Ten jsme ale nestihli, tak jsme šli k nějaké kámošce. Byla podruhé vdaná. Ten její kluk byl prý v podobné situaci jak jsem teď já, ale teď už je dál. Vzal si ji i s děckem. Pozvali nás dál, ale my jsme se vymlouvali, že fakt ne, že nám za chvíli jede bus. Musím na noční. Tak někdy příště.

 V noci jsem v práci nad vším strašně moc uvažoval a nějak mi z toho všeho bylo blbě. Vůči Ringovi, vůči Malé. Do prdele! Stojí to za to, rozbít někomu rodinu? Já to osobně nechci mít na svědomí. Neštěstí druhého. Jenomže já se vykašlu na Džordžu a zase ublížím jí. Nemohl jsem z toho spát a tak jsem se naštval a napsal dopis na rozloučenou. Že jí mám rád, ale dál už nemůžu. Jestli mě má alespoň ona trochu ráda, tak ať zůstane věrná jenom Ringovi a jednou se určitě sejdem. Když ne v nebi, tak v pekle. Tento dopis jsem ale nikdy neměl odvahu podat, tak jsem ho nakonec asi po týdnu nošení s sebou zahodil. Ona mě totiž Džordža z té krize dostala. Stačila jedna návštěva a milování, a že beze mě nemůže být a já tomu uvěřil a chtěl a chci jí pomoct. A stejně jsem furt nevěděl, co chci. A tak mi to i krásně napsala v dopise. Nevíš co chceš. Nejdřív chceš, aby vás hráli v rádiu a když vás nechám zahrát, tak mi řekneš, že jsem koza. Tak si trhní nohou! Miluji Tě!!! G.

 Co k tomu dodat? Prý nechala Tomášovi, který odjíždí do Řecka zahrát Werkowy Cug nějaká Džordža.

**XXIX**

 Akce hned z kraje máje. Byli jsme pozváni do Těšína. V kině byl folkový koncert. My a Bokomara. Normálně jsme to sprostě odflinkli. Hráli jsme asi 45 minut a lidi přišli jenom na nás. Pak polovina odešla. Přišla na koncert i Džordža s Malou. Čuměly na nás z třetí řady. Pak jsme si šli sednout do kavárny. Jura, Pumpa, Láďa, Buble a já. Jura byl nějaký nervózní. Bylo po něm vidět z čeho. Ze mě a z Džordže. Nikdy o to memluvil, ale bylo vidět, že je zásadně proti našemu vztahu. Večer jsme se ještě s holkama procházeli po Těšíně. Malá chtěla na houpačku. Tak jsme ji pořád museli nadnášet ve vzduchu nad kanály a kaluže.

Se skupinou jsme se domluvili na Bubleho chatě. Akorát trošku blbě. Kluci už tam byli z pátku na sobotu a odešli. Já jsem tam dorazil až v sobotu večer. Tak jsme stáhli flašku rumu, zahráli fotbálek a pak zašli do Košařisk na pivo a u ohně seděli až někde do půlnoci a hráli s Bublem ve dvojku na kytaru a housle.

 Jura bez rozloučení odjel do Anglie s Pumpou a na mě se vykašlal. Má to u mě zapsáno. Možná ztratil kámoše.

**XXX**

 Začínalo léto. Naposled před tím, než jela Džordža s Ringem a švagrem na ryby, tak jsme se setkali v Těšíně. Ona v kraťásech, sandálech, tričku s krátkým rukávem. A já zase v polpobotkách, černých dlouhých džínách a kostkované flanelce. Šli jsme hledat přírodu. U nějaké větší kaluže v jakoby parčíku jsme práskli lahváče, ale nebylo tam žádné soukromí. Kde by se tam taky vzalo? Obyčejný průchoďák. Trvalo nám dvě hodiny, než se nám podařilo zašít. Někde za fotbalovým hříštěm. Pak Džordža udělala nějaký nákup a málem jsme si zahráli s Jugošama skořápky. Ještě že se tam objevili černí šerifové. Asi bych byl o 1000 kč chudší. Tak ahoj a někdy zas za 10 dní.

Teprve po těch 10 dnech mi volala do práce, že to má tento týden blbé. Musí hlídat sestřence dvě malé děti. Půlroční a jednoapůlroční. Ale jestli chci, tak ať přijedu. No a já jsem přijel. Hotový cirkus. To starší děcko řvalo víc než to malé. A to malé řvalo teda hodně. Malá je konejšila a vypadala mezi nimi úžasně dospělé v těch svých 5 letech. Děcka čůraly do plínek. Když byla ta starší přebalovaná, tak jsem vyfasoval na ruce toho malého a ten mě zase pogrcal. Skoro jsme s Džordžou na sebe neměli vůbec čas. Akorát mi řekla, jak bylo fajně na dovolené a jak mě Ringo chválil u magiče, když si Blaf pouštěli. Jaký jsem prý dobrý synek. A vykládal to před švagrem, který prý stejně všechno ví od ségry a ohřála mi při tom guláš. Prý ať přijedu ještě ve čtvrtek. Prý nehlídá, ale musí jít k doktorovi, takže v deset bude už zpátky.

 Když jsem tam přijel, tak ještě u doktora nebyla. Právě před chvílí s Malou vstaly. A já jsem si představoval, že si to zařídí tak, že budeme na sebe sami. Jo, byli jsme sami, ale s Malou. A to asi půlhodinu, co byla Džordža u lékaře. Ještě že byla hodná a vyšívala si. Potřeboval jsem být tehdy s Džordžou alespoň chvilku o samotě a vyšlo nám to jenom asi na 15 minut. Místo abych měl dobrou náladu z toho, že to asi po 6 dnech zpožděně dostala, tak jsem byl celou touto situací zklamaný. Nebylo to jenom tím, že už nám dlouho chybělo soukromí, ale hlavně tím, že já jsem dlouho předtím nevěděl, co chci. A už tu bylo nebezpečí, že je v tom a já bych dal na to krk, že mi uklouzla noha. Tak jsem si během dvou neprospaných nocí na tu myšlenku zvykl a napsal jsem písníčku *Křižovatka*. Je o tom, že mám možnost vybrat si jednu ze 3 cest a vybral jsem si právě jí, byt, bejby, změnu stylu, rozvod a tak podobně. Poprvé jsem za tu dobu věděl, co chci, ale dostal jsem ránu pod pas. Nejenom tím, že to dostala, ale hlavně tím, že teď neví ona, co chce. A nejvíce mě snad zklamala tím, že nebude volit Klause, ale Komárka. To bylo fakt husté! A pak zase následovaly neprospané noci.

 Další rande, opět Těšín. Džordža přijela s Malou. Mám je rád obě. Fakt. Ale potřebuju být s Džordžou sám. Pomazlit se, chytnout ji za ruku. A to před Malou nemůžu. Vždyť ona i tak musí mít chudák ze mě chaos v hlavičce. Jakou už má paměť. Třeba jsme jednou byli všichni tři v Sikoráku a já jsem ji tam točil na kolotoči tak, že mě po randce bolely ruce. Teď jsme třeba seděli na náměstí pod deštníky a když malá křičela, že chce jít domů, tak ji Džordža řekla, že ještě půjdeme na kolotoč. A ona na to.

- Tam, jak jsme byli už kdysi?

 A podívala se na nás oba.

 Ke kolotočům jsme už nedošli. Zato jsme ale krmili holuby rohlíky. Malá byla tak zaujatá, že jsme si stačili dát za jejími zády i pusu. Máme na sebe čím dál tím míň času a já vím, co chci a ona teď ne. Prý se teď s Ringem doma nehádají. Mají to teď spolu celkem v pohodě a já mám pocit, jestli nemám opustit loď. Džordža říká, že ne. Prý mě má ráda a potřebuje mě. Ale teď prý od něj nemůže odejít. Až tak na podzim, nebo v zimě. Prý se bojí a já ztrácím motivaci. Nebylo mi líp, když jsem nevěděl co chci? Určitě! Tak to zkusím zas. Že bych se znovu nechal posednout tou Austrálií a nechával druhých v nejistotě? Oni pak mají člověka radši. Nejhorší je, když tomu dotyčnému dá člověk až moc najevo, že ho má rád. Kdo má rád míň, vyhrává. Jak by to bylo snadné, vykašlat se na někoho, koho máme rádi a rozkázat si. Tak a teď sbalím nějakou jinou a budu ji mít rád ještě víc. Jenže to je všecko otázka času a v pátek zrovna za ní jedu. Máme být konečně sami dva a hodně se těším. Ostatně psala mi, že prý také. Jestli ale dneska plány nezkazí nějaký nečekaný dopis, nebo telefon do práce.

**XXXI**

 Tak, a plán zůstal zkažený. Podřímávám na šichtě a najednou krátké zvonění. Skočil jsem po aparátu jak hladový vlk. Byla to Džordža.

- Co se stalo?

- No hodně. Za prvé, zítra nemůže. Ringo si vzal dovolenou.

 A k těm rodičům do Čech, jak měli jet koncem měsíce, tak jedou už teď. A prý jestli jsem z toho moc smutný?

- Ani ne - lžu.

 Něco takového jsem čekal.

- A co je to za druhé?

- Ringo ví, že jsme byli spolu v pondělí v Těšíně. Ví to od Malé.

 Prý se ptal.

- A to jste tam byly s maminkou samy dvě?

- Ne, s tím strejdou, jak nás tam vždycky čeká na nádraží.

 Doma oheň, hádka. Prý jí je teď strašně moc blbě. Bože, jak rád bych s ní byl a zbavil ji těch problémů. Jenže teď jí je jenom přidělávám, i když jsem to nezačal. Nechce prý, abych byl smutný. Bojí se, že budu celých těch 10 dnů chlastat. Prý ale mám dostat dva dopisy, které mi už poslala. Chlastat asi moc nebudu. Jenom tak normálně. A už teď jsem zvědav, co mi píše. Než mi přijdou, tak si odskočím.

**XXXII**

 Od začátku roku chodím do angličtiny. Konečně do kurzu. Měli nás na konverzaci Amíci. Kim a Sarra. Jsou nějací svatí. Celkem dobří lidé až na nějaké mouchy. Třeba naše pohostinnost ve srovnání s jejich. Byli jsme u nich s tátou na návštěvě skrz papíru na australský pas. Diskuse byla celkem fajn až do místa, když se ptali, proč vlastně ten táta ten pasport potřebuje. Když jim vysvětlil, že na základě tohoto pasportu může dostat důchod z Austrálie, zašklebili se a určitě si pomysleli, že ti naší lidé by chtěli z toho Západu ty peníze jen dojit. To, že si ale ty peníze zaslouží, a že mu tady těch 13 let odpracovaných v Austrálii nikdo nezaplatí, to už neviděli. Zato my jsme viděli tu jejich pohostinnost. Přinesli jsme flašku vína a dětem pomeranče a jim třeba nebylo vůbec blbé udělat si čaj, postavit jej před sebe a během popíjení se teprve zeptat, zda bychom si nedali také. Ale dost pomluv. Jinak byli hodní. A tak se minul skoro školní rok a jim končil pobyt v Jablunkově. Prý o prázdninách vyrazí na výlet po Evropě. A tak se uvidí podle podnájmu, kde nějaký seženou, tak tam zůstanou učit.

 Rozlučkový večírek z angličtiny se teda konal. Dopoledne jsem šel po neprospané noci k paní zubařce, ke které nepatřím. Už jsem ani hubu necítil. S mamraním mě vzala, ale nevzala ode mě stovku, kterou jsem ji neobratně strkal do ruky. Bolest povolila, tak jsem se šel ožrat. Doma jsem byl v poledne a spal jsem do půl šesté. V šest jsem už byl na rozlučkové akci s kytarou. Piva, troška muziky, rum, střízliví Amíci a Lumír. S ním pak po akci odevzdat flašky do Ameryky a chlastat s pulyrama až někde do půlnoci. Pak k Lumírovi na nocleh. Chtěl jsem jít na záchod a tam u mísy klečela jeho žena a blila. Taky studentka angličtiny. Tak jsme dopíjeli lahváče a poslouchali Jimiho Hendrixe. A je tady ráno a já bych měl zas nejradši kvartýr a kašlal na celou Austrálii. Ta rodinná harmonie. Jejich synáček, menší než ten jejich stejně starý pes, kolem sebe tiše chodili a míjeli se ve dveřích. Tolerance. Krása. Pohoda. Normálně jsem Lumírovi záviděl. Odprovodil jsem ho k autobusu, protože jel na služebku do Piešťan a šel se z žalu zpráskat znova. Džordžo, bude to někdy? Jsou chvíle, kdy jsem si jistý že to chci.

**XXXIII**

 S Džordžou jsme nebyli spolu alespoň 3 týdny. Beztak mě nadobro pohřbila. Sice den před Hamburkem jsem ji volal, ale nedovolal jsem se. Ani ségra. Takže když jsem se vrátil, měl jsem doma smutný dopis. Hned při první příležitosti jsem si spočítal Ringovy šichty a rozjel se za ní. Byla před barákem a dělala v záhonech. Slušelo ji to. Vzala mě dovnitř a úplně si vydechla. Jako když ji spadne kámen ze srdce. Byl jsem rád, že jsem jí udělal radost.

 Víťa z TBC se střískal na kole. Rozbil si lebku. Leží na ARO. Je už prý ale z nejhoršího venku. TBC má akci a požádali mě, ať jim pomůžu. Hnojník. Nějaký fotbal hospodských klubů. Mají tam hrát oni a pak diskotéka. Dost pakárna. Chodili tam za námi lidé, jestli náhodou něco neumíme od Blafu. Tak něco snad jo. Mě ale neidentifikovali. Špatně z chlastu, řízek a kapesné 200 Kč.

Doma taky pakárna. Ségra se bude vdávat. Už třetí rok chodí s Richardem. Budou bydlet u nás. No síla. Malování. Stěhování. Naší z ložnice do dětského. Tak štětky a jedem. Vybílit pokoj budoucím mladým. Mě zatím nechali místo v obyváku. Prý mě nikdo nevyhání.

 K Džordži přijeli na prázdniny z Čech bráchové. Bylo mi zavoláno do práce, ať přijdu.

- A budeme sami?

- Ne. Uvidíš…

 Švagrovka byla příjemná a prý zasvěcená. Jak se později vyjádřila, prý mě bere za budoucího švagra. Džordžin brácha se ale moc nadšeně netvářil. Celkem ho chápu. Prý řekl, že to je její problém. Další členy rodiny tady nebudu rozepisovat, protože mi to není příjemné. Přesto mám Džordžu rád, jak kdyby mi jednou měla patřit.

**XXXIV**

 Džordža teď na mě měla víc času. Scházeli jsme se v Těšíně. Do Sikoráku na pivo a pak proti proudu Olzy k rybníku. Než jsme se šli koupat, tak jsme se převlíkali v takovém porostu na pařezu. Svědkové lopuši. Z mokrých plavek do suchých zase na pařezu. Svědkové lopuši. Nějak nám ten pařez během prázdnin přirostl k srdci. Párkrát jsme se na něj šli podívat, i když jsme se nekoupali. Svědkové lopuši.

 Jura je ženatý, řekl mi Tonda ve Vinárně. Vzal si za ženu v Anglii Pumpu. Všecko nejlepší! Prý se pořád hádali. Prý už tam jela těhotná. Nepracovala. Mám tam jet? Zkus to. Ale oni se už za týden vracejí. Tak já mu zavolám. Zeptá se prý šéfa, ale pochybuje. A prý bych tam ani neměl s kým být. V pondělí letí do Prahy a dá mi po telefónu vědět.

 Nejhorší jsou neprospané noci. Člověk čte, učí se anglicky, čumí na OK3 a ne a ne usnout. Když se mu to podaří, tak je půl čtvrté a za hodinu budík do rachoty. Pak zase následuje noc, kdy člověk usne ve 22.00 a spí dvanáctku. A to jsou pak sny.

 Ležím jako obvykle ve své posteli u okna balkónu. Otevřu oči. Co to je? Samé létající talíře. Je jich plná obloha. Plameny šlehaly z hořáků. Všelijak se otáčely a měnily své pozice. To jsem ještě fakt neviděl. Jdu vzbudit naše a ségru. Tvářili se vážně. Taky ještě nic takového neviděli. Začalo svítat. Talíře se proměnily v létající balóny. Plná obloha balónů s koši. Ani v rádiu nenacházeli slova k vysvětlení. Jeden z košů přistál na našem balkóně. Otevřeným oknem k nám do obyváku naskákalo asi 10 černých lidí. Jsou prý Filipínci a mají žízeň a hlad. A ať si prý dobře zapamatujeme dnešní datum. 1. srpna budeme vždycky slavit státní svátek. Jejich dobytí celého světa. Říkám jim, že máme doma prázdnou ledničku. Musím skočit do obchodu. Obelhal jsem je. Tašku jsem zahodil a utekl na hory. Novina. Bouda. Ta, na kterou chodíváme s kamarády. Zrada. Byli už tam taky. Trampové byli svázaní. Šerif omotaný provazem u kůlu. Filipínci si mě všimli. Začal jsem utíkat a dostal jsem sedmimílové boty. Byla perfektní dohlednost. Jedním skokem jsem byl na Kozubové, druhým na Slavíči. Lesy utíkaly pode mnou a Filipínci bezvýsledně stříleli. Suľov. Vždycky mi to vycházelo, abych se jednou nohou odrazil z nějaké přijatelné plošiny a letěl další světa kraj. Fatra. Len tak tak jsem nezakopl o Malý a Velký Rozsutec. Pak Roháče. Tam jsem pořádně natáhl krok a jsou tu Tatry. Do prdele, to mi asi nevyjde. Když už jsem měl dopadnout na vchol Kriváně a zřítit se dolů, tak jsem se probudil. Bylo opravdu 1.srpna.

**XXXV**

 Dneska jsem měl také divný sen. Šel jsem se ségrou k Olze. Normálně se vykoupat. Měl jsem jí ale hlídat. Ztratila se mi. Přišel jsem domů a ona mě seřvala, že kde ji mám?! Ŕíkám, že nevím. Asi se utopila. Vynadala mi a navrhla, že ji půjdeme spolu hledat. Tak jsem s neutopenou ségrou hledal tu utopenou a nemohli jsme ji najít. Přitom se jednalo o jednu a tutéž osobu. Asi mi už jebe!

 U Štrlitzké přehrady je moc hezky. Hlavně v té jedné zátoce, jak je ta skála s borovicí a houpačkou. Jeli jsme tam z klucíma z práce na ryby. Čekal jsem, že tam přijde Džordža. Také jsem si zaplaval na druhý břeh, jestli tam náhodou není. Nebyla. Byl hezký večer. Dopili jsme kořalku a bylo třeba zajít do motorestu pro chlast. Zůstal jsem hlídat pruty a brnkal si na kytaru. Nechytili jsme nic. Byl druhý den 11.00 dopoledne a Džordža nikde. Kluci se už nudili a chtěli jet domů. Ještě půl hodiny, přesvědčoval jsem je. Ale nemělo to efekt. Prý tam přišla až ve 12.00.

Tak jsme si to příští pondělí vynahradili a sešli se u motorestu opět v té zátoce. U soukromníka jsme si koupili dva lahváče a dvě limonády. Asi půl hodiny trvalo, než se nám to podařilo v lese otevřít. To bude společná domácnost, co? Flašky jsme naházeli do lesa a pak hledali intim. Našli. Asi na hodinku a pak opět k přehradě. Vlny byly jak u moře. Nevím, jestli to nebyl jeden z nejposlednějších hezkých dní s Džordžou? Vypadá to ale, že jo. Ale věřím, že ne! Doufám, že ona taky. Flašky jsme opět posbírali, protože byla žízeň a zpáteční cesta vedla opět kolem konzumu. Když jsem čůral do křoví, něco mě vyděsilo. Džordža vedle mě hodila flašku od limonády. To jsem ji zas něco naučil!

 Jedu dříve z odpolední. Beru kytaru a jdu na rojberku a bečku do kempu. Nezbylo na mě ani to, ani to. Takže jenom víno. A ještě málo. Zato muziky jsem udělal hodně. V půl třetí jsem se vracel sám kolem hřbitova a naplnil slova jedné mojí písníčky, o kterou se dělím s Philem Collinsem. Branka byla zavřená, ale v plotě byla díra. Prostrčil jsem tam nejdřív kytaru a pak sebe. Hrobku jsem našel. Tak tady odpočívá Anioł už čtvrtým rokem. Sednul jsem na desku a zahrál mu Šípkovou Růženku. Vůbec jsem se nebál, protože jsem tam šel s čistým úmyslem. Dalo by se říct, že jsme si pokecali. Akorát mi neporadil, jak to vyřešit s Džordžou.

**XXXVI**

 Ono to totiž přišlo samo. Jezdil jsem na kole a dojel až do Těšína. Podívám se na inzeráty. Svibice. 80 000 kč za 3+1. bomba. Vlezl jsem do Sikoráku a tam se rozhodl, že do toho jdu. Další den jsem byl na adrese. Otevřela mi paní a vedle ní tápalo zřejmě slepé děcko. Povodila mě po bytě a představila mi manžela. Ten už ale trval na 90 000 kč a já mu řekl, že mu dám do konce týdne vědět. Byt prý chtějí opustit z důvodů, že žijí jako druh s družkou a manžel jim čumí do oken. Je to prý nepříjemné. Všichni máme problémy.

 Do pátku jsem přemýšlel. Pak poslal telegram s textem: *Počítejte se mnou. V pondělí se přijedu dohodnout.* V sobotu mi volal nějaký Stojaspal, že Drápa už byt prodal a že by mi nabídl byt stejně veliký za stejnou sumu. Ale na jiném místě. Poprosil jsem ho o adresu a domluvil ses ním na středu. Džordži jsem zavolal, zda nemá v útery čas. Ať mi mluví do telefonu jenom ano, nebo ne. Protože sousedi, od kterých volám, jsou zvědaví.

- V útery s tebou určitě musím být. V 15.00 na nádraží v Těšíně. Budeš tam?

- Jo.

- Můžu koupit 3+1 za 90000 kč. Co myslíš, brát to?

- Mhhh.

- Mám tě rád. A ty mě?

- Jo.

- Tak pusu.

- Jo.

 V útery čekám na nádraží od půl třetí do půl šesté a nic! Nervy na špagátě a Džordža nikde. Šel jsem se tam na to podívat sám. Bylo to na hezkém místě. Úplně se mi to líbilo. V rohu sídliště. Vedle ulice s řadovkama. Pan Stojaspal tady už dva měsíce nebydlí. Takže byt je prázdný. K Džordžiným sousedům jsem se nemohl dovolat. Teda nikdo to nebral. Noční. Byl jsem s nervama v hajzlu. Do zítřejší schůzky se musím rozhodnout. A bez ní. Tak bych ji teď potřeboval a ona nikde. Nadavám. Do Těšína jsem vyjel dřív. Ještě to stihnu otočit do Štrlitzka a zpátky. Do prdele, co se stalo?! Jsou na dovolené nebo co? Nebo že by byl Ringo doma? Pro jistotu jsem zavolal, ať přijde k zastávkám. Přišla asi tak za dvacet minut. S Malou. Jako že jdou k vodě a já jsem je náhodou potkal. Měli jsme 15 minut, abychom se domluvili. Když ona teď neví. Ringo dělá celý měsíc šestnáctky, aby mohli jet v září na dovolenou. Prý by se ještě v září ke mně nenastěhovala. Je to prý pro ní teď hrozné. Neví, co má dělat. Autobus už stál na zastávce a já musel do něj naskočit. A zas jsem nevěděl, jestli ho brát nebo ne. Pan Stojaspal byl už na nádraží, a když jsem s ním procházel sídliště dneska, tak se mi to tam už vůbec nelíbilo. Ty opilé havířské typy. Ty jejich černé oči, vyražené zuby. Škaredá konzumní hospoda. Všechno mi to začalo připadat nepěkné, i když ten byteček, ten by byl hezký. Ale zase drahý. A kup si ho a pak plať a plať. Patnáctset měsíčně všehovšudy. A sám. Tak jsem celou záležitost ještě hodil do autu. Zítra do 20.00 mu zavolám zda jo nebo ne. Když jo, tak mu v pátek předám 10 000 Kč zálohy, aby se mohl do pondělka vystěhovat.

 Ještě jsem měl hodně času, tak vyrážím na Štrlitzko. Co teda děláme? Neví. Prý když to věděla ona, tak jsem to nevěděl já, a to už jsme mohli být spolu. A mohlo být i dítě. Mimo jiné, nechce mě prý ztratit, ale bojí se všeho. Jak ublíží Ringovi a jeho rodičům. Jak ji budou všichni nenávidět. Prý mě chce a věří, že jednou budeme opravdu jenom svoji. Teď to prý ale momentálně nejde. Říkám ji, že bude lepší, když vycouvám.

- Ty myslíš že to půjde? - Ptá se mě.

- Jo, bude to tak lepší. Dáte se dohromady s Ringem a já to nějak vydržím. Bude mě to hrozně bolet, ale bude to tak lepší. Byla jsi jednička. Ty moje dvě předchozí lásky se na tebe nehrabou.

 Obouval sem se. Čekal jsem, že se ještě možná něco změní.

- Do zítřejšího večera mu musím povědět, co a jak.

Prý mi ještě v pátek zavolá. Ale v pátek už bude pozdě. Otevřel jsem dveře a šel pryč. Vyběhla za mnou.

- Tome! Počkej!!!

 Neotočil jsem se a šel dál. Na hlavě poznávací znamení pro pana Stojaspala. Džordžin dárek. Modrý džínový klobouček.

**XXXVII**

 Bylo mi zase jednou těžko, ale na druhou stranu jsem něco vyřešil. A to je dobrý pocit. V Jablunkově jsem se ožral. A taky jsem se trápil. V sobotu se mi vdávala ségra. Zrovna v ty největší hyca. Úplně tropické vedro musel člověk absolvovat v obleku pod kravatou a ještě ke všemu s blbou náladou. Dálo by se říci, že jsem byl na dně a dělal starostu. Prý mám i bavit lidi. V kostele to bylo hezké. Když jsem na začátku hostiny otevíral šampus, málem jsem se zastřelil. Pak nějaký proslov před přípitkem a postupně se zbavovat všech starostovských povinností. Nechával jsem to na starostce z druhé strany a ségře a na těch, kteří se dobrovolně angažovali. Skoro vůbec jsem nepil a ve dvě v noci jsem se šel koupat pod splav do Olzy. Úplně sám a nahý. Bál jsem se, aby se přede mnou nevynořila nějaká zelenovlasá potvora. Ale zas jsem si přál, že Džordža by to třeba ale klidně moha být.

 V neděli jsme pokračovali doma u švagra. To už jsem se ale zpráskal. Vždycky mě to baví víc, než když musím nebo měl bych. Kytara do noci a pak spát. Ráno jsem to už nemohl psychicky vydržet. Vzal jsem si příruční zavazadlo a směr Štrlitzko. Otevřela mi Džordža. Skočili jsme si kolem krku a začali se z lásky dusit. Dala mi dopis a prý už mi i jeden poslala. Nemůže beze mě být. A co má dělat? Že doufá, že jednou ke mně přijde určitě natrvalo. Ať ještě chvíli počkáme. A já jsem taky zjistil, že na to nemám, abych ji úplně opustil a byl tady. Tak jsem se jí zeptal, jestli by jí nevadila ta Austrálie na ty dva roky. Měl jsem zrovna narozeniny a dostal jsem dárek. Stojánek na propisku s hodinkami. Aby nám to lépe utíkalo.

**XXXVIII**

- Dobrý den paní Heřmánková.

- Dobrý den pane Heřmánek. Vy tady máte nějakou sekyrečku

- Ano, ano. Taky jí Vám dneska vyrovnám.

 Za chvíli se mnou a s panem Heřmánkem seděl u stolu dlouhý, neoholený, příjemný Standa a také si přišel pro svou nutnou ranní dávku. Postupně se tam začali scházet. Pražské podsvětí. Mladá, už v půl deváté ráno ožralá kurva s partnerem krysího vzeření. Vočko, kterému utíkalo oko a přezdívku si vysloužil zřejmě za to druhé skleněné. A všichni byli krásně postižení touhou dostat se do formy po noci, z níž měla většina okno. A bavili se o Slovácích. A hezky. Že na to mají právo, tak ať si to udělají. A taky o Dubčekovi a zapojili mě taky do debaty. Po prvním pivu jsem si objednal černé. Paní Heřmanková mi ale řekla, že teď radši ne, až to další. A když jsem dopil to druhé a chtěla mi přinést to černé, tak jsem poděkoval, že se musím na chvilku vzdálit a pak se vrátím. A podsvětí na mě. No jo, milostpánovi vadí, jaká společnost jej obklopila. Tak se bere pryč. Já na to. Kdepak, já musím jít jenom něco vyřídit na velvyslanectví a potřebuju mít u toho jasnou hlavu. Odkud prý že jsem? Ze severu Moravy. Chtěli vědět přesněji. Tak jsem jim řekl Jablunkov.

- Jablunkov? To tam jsou sami Goroli, viď?

- Jo, ale odkud to znáte?

- To my známe dobře. Neznáš tam nějakýho Škanderu?

- Škanderu? Tam je skoro každý druhý Škandera…

 A odešel jsem.

 Tátův australský pas mi nedali. Prý jedině na zplnomocnění, anebo mu ho pošlou doporučeně poštou. A teď moje záležitost. Než si koupím žádost o vízum, která stojí 380 australských dolarů, dostanu informační balíček za 120 Kč. Je v něm test. Aspoň takový orientační. Když prý získám 110 bodů, bude mi po lékařské úspěšné prohlídce přiděleno vízum. Když jenom 100 bodů, tak budu zařazený k čekatelům a čekat dva až tři roky. Za věk dostanu 30 bodů, za angličtinu doufám 10 bodů a teď potřebuju minimálně 70 bodů za zaměstnání. Maximum je bodů 80 a v tom je zádrhel, protože když se nevlezu do stovky, žádost se zamítá a 380 dolarů je v hajzlu. Vyřeším to doma.

**XXXIX**

 Zpátky do hospody. Říkám pražské galerce ahoj. Jsem šokován. Mezi nimi sedí Čiko z Jablunkova. Petr Škandera. Kriminálník, ale pro mě kámoš. Už jsem ho u nás neviděl téměř 5 let. Byl jsem jeho hostem. Bílé, řezané, černé. Spálil za sebou mosty. Říkal, že se už tam nevrátí. Udělal holce, kterou měl rád děcko. Žil s ní asi měsíc a potom utekl. Nemá tam co hledat. Někdy něco člověk tak posere, že se už to nedá spravit.

 Vdává se mi sestřenice. Svatba hned po týdnu. Zas tam na mě přišla ta melana. Nechutnalo mi pít. Snažil jsem se jenom tancovat. Byly tam hezké Slovenky, ale mladé a držely si nás od těla. Kozy. A vůbec, obě rodiny jsme nějak k sobě nenalezli cestu. Federace. To asi nebyl ten hlavní důvod. Snad nějaký ostych. Každý si tam hrabal na svém písečku. Dva stoly. Dvě rodiny. Moc jsem se tam trápil. Skrz sebe. Příbuzní mě otravovali otázkami, co mi je a tak. Chytal jsem nervy a hledal samotu. Po svatbě jsem si vydechl.

 V pondělí mi volala Džordža do práce. Oheň jim nevyšel, takže baby byly u nich a chlapi šaškovali kolem ohně v dešti. Doufejme, že u toho i pili. Prý ať si vezmu volno, že je u nich i Venca na návštěvě a chce mě vidět. Volno jsem nedostal, tak jsem tam dorazil po šichtě. Víno, Ringo, dostihy, zelená, Venca a Olda, který má být v 8 ráno u rozvodového stání. Jel jsem tam odsud v půl šesté ráno autobusem a doma jsem řekl, že jsem dělal šestnáctku.

Druhá odpolední. Volá mi Džordža. Prý za mnou utekla oknem, ale už jsem prý na zastávkách nebyl, prý se ji zase Ringo ptal, jestli mě má ráda. A ona, že jo. Poznal to prý podle toho, jak se tvářila, když jsem se s nimi bavil o tom, že jedu do té Austrálie a vytáhl jsem ty papíry.

- Víš jak já tě mám ráda?

- Já tebe taky.

- Tak v pátek ve tři v Těšíně.

**XXXX**

 Takže Těšín. Nikdy by mě nenapadlo, že je to naposledy. Píšu půl roku potom a nejsem s tím úplně vyrovnaný. Rande proběhlo normálně. Nejdřív obchody a pak na pivo. Prý teď spolu delší dobu nebudeme. Takové 2 až 3 týdny. Jedou na dovolenou a že se mi brzy ozve.

 V sobotu jsem se domluvil s Jurou a TBC na Mánesovu stezku. Na Kozubové u chaty jsme hráli pro lidi a oni nám pro změnu házeli drobné do futrálu. Nebylo to ale nejmíň. Pak jsme to s Jurou a s Karlem vyzkoušeli i na Slezských. Taky to bylo dobré. Zato se mi moc nelíbil Jura s Majkou. Byli na sebe celou dobu jako pes s kočkou. A bejby je na cestě. Majka se také projevila na folkovém podzimu v Těšíně. Jdu k tetě a ty si běž hrát. Nemusím tě taky ukazovat všem příbuzným. Jestli se mi bude chtít, tak se tam za tebou stavím. Samozřejmě že se jí nechtělo. Projevil se tam taky Nohavica. Zakázal nám hrát. I přes pozvání pořadatelky Marcely. Důvod neuvedl. Ohrnul pouze nos. Už jsem tomu seznamu začínal věřit. Líbil se mi tam Plíhal. A pak jsme do rána chlastali v baru. Jura odjel a já jsem si půjčil kilo od pořadatelky Marcely. Začal jsem se srát k Redlovi, k Bokomaře a k těm, co si myslí, že jsou umělci. Somroval jsem po nich cigarety a lezl jim zoufale do prdele. Člověk si tím asi musí projít, než na to přijde, že je to blbost. Číšník už chtěl končit, tak zahlásil, že může být ještě jedna objednávka a zavíráme. Dal jsem si dvě decky vína. Od stolu už všichni odešli a zůstala tam sklenička. Říkám si, přece to tu nenechám a vlil jsem to do sebe. Kua Becher, fuuuj! Přišel Redl. Kde mám Bechera?

Vlasto, promiň, já jsem Ti ho vypil. Myslel jsem si, že to už nikdo nebude.

- Ty hajzle! Ty zmrde! Už mě dneska sereš celou noc!

 Chtěl mě bít, ale Bokomarci mu to rozmlouvali a zastávali se mě. Pozvali mě na hotel. Ať jdu k ním do auta. Nastoupil jsem. Pak i Redl.

- S tím zmrdem nikam nejedu!

 Řekl jsem mu, ať si teda jde pěšky.

 Vlezli jsme do hotelu. Jabůrek mě zašil do takové malé chodbičky, ať tam prý na chvíli počkám. Čekám půlhodinu, hodinu a nic. Šel jsem na vrátnici, ať mě pustí ven. Nové problémy. Jak jste se tady dostal? Chtěla bába jedna volat policajty, ale rozmluvil jsem ji to. Pak jako vždycky ožralý v Těšíně jsem si koupil lístek do Opavy a že jedu za Hanou. Otočil jsem to dvakrát do Poruby. A když už jsem začal trošku přemýšlet, tak jsem se rozhodl, že v takovém stavu za Hankou nemůžu. A tak se mi podařilo dojet do Jablunkova.

**XXXXI**

 Na Visalajích se konala akce. Jmenovala se Blamažáda. Dostal jsem zvadlo. Myslel jsem, že od Džordže. Byl začátek října a ona se mi ještě neozvala. Snad se s ní uvidím tam. Nabalil jsem po noční krosnu, spacák, karimatku, housle, placku rumu, flašku s čajem, sešity s písničkami a foťák. Chvilku jsem si po šichtě zdřímnul a pak vyrazil na cestu. Autobusem do Salajky a pak pěšky na Bílý Kříž. Tam na pivo k Závislákům. Můj kámoš z vojny tam provozuje nálevnu. Pivo, fernet, pivo, fernet a tak pořád dokola. Ve čtyři jsem už byl pěkně zpráskaný. A to mi zbývají nějaké 2 km na Visalaje. Došel jsem tam skoro s oknem. Místo do sálu, tak do výčepu. Další dvě piva. Pak mě někdo zavolal dovnitř. Džordža nikde. Tupě jsem zíral do prázdna. Z dálky mi šla do uší hudba TBC a objednával jsem si pivo k pivu. Později mi dělal společnost nějaký vousáč s exmanželkou. Dokonce mě přiměli vytáhnout housle. Tak jsem se aspoň trošku hudebně projevil. Asi kolem třetí hodiny začalo TBC balit. Prý jestli se s nimi nesvezu do Těšina? Proč ne? Zapomněl jsem na úmysl, že tam někde přenocuju a zítra půjdu zase pěšky. Krosnu jsem naložil na vozík. Housle položil vedle ní.

- Nemůže to vypadnout?

- Kdepak! - Odpovídá TBC.

 Těšín. Bylo mi špatně. Blil jsem z chlastu u Vencova baráku.

- Ty to asi ještě Tomáš nevíš, co? No že jsme někde po cestě vysypali tvoji krosnu…

- Kua, to mi ani neříkej!

- Jo, jenom housle tu zůstaly.

- Co teď?!

- Spejs tam s tebou pojede ještě jednou. Není možné, aby jste to nenašli. To asi muselo někde vypadnout v zatáčce.

 Jeli jsme tam a zpátky a hovno! V 7.00 ráno jsem byl doma. Bez krosny. Takový divný pocit, když člověk o něco přijde a je mu ještě ke všemu špatně z chlastu. Chválabohu naši ještě spali. Radši jim nic nebudu říkat.

 V poledne mě vzbudili. Prý mi nějaký kluk na kole přivezl věci z krosny. Ten pohled, jaký na mě táta hodil s dovětkem, že prý jsem se zas ukázal, bych nikomu nepřál. Ztratit krosnu. Ostuda! Nalezené věci byly asi tyto. Flaška s čajem, občanka, teplákovka a něco pro mě nejcennějšího. Sešity s písničkami. Moje vlastní tvorba, kterou bych už asi těžko dal dohromady. Byl jsem tomu rád. Pomyslel jsem si, že mám větší štěstí než J. A. Komenský. A co mi chybělo? Karimatka, spacák, klíče, placka rumu a foťák. Už druhý v mém životě.

**XXXXII**

 Byla už druhá polovina října. Zase jsme po čase s Blafem měli kšeft. Country bál v Chotěbuzi. TBC nás ozvučilo odporně. Kromě nás a nich tam hráli ještě Vrtáci. Taky Váňová skupina. Nic moc. Stejně jsem měl celou dobu náladu pod psa. Skrz Džordže. Už je to šest týdnů, co se neozvala. Co se děje? Nejhorší na tom je, že za týden máme hrát na Štrlitzku. V nějakém Permoníku. Nevím, jestli to vydržím, nezajít za ní. Samozřejmě že jsem to nevydržel. V osm jsem se vzdálil a přímo do Štrlitzké hospy. Seděla v jídelně. Jenom jsem tam nakoukl a pak šel k výčepu. Objednal jsem si pivo. Přišla ke mně a říká ahoj.

Odpověděl jsem ji - vypadni!

- Nezlob se, že jsem ti tak dlouho nenapsala, já ti to všechno vysvětlím v dopise.

- Vypadni!!!

 Pak mi ji zabylo líto.

- Promiň!

- Pojď si k nám sednout.

- Ne, to je blbé.

- Nedělej mi problémy. Všichni se na nás dívají…

 Tak jsem si šel k nim sednout a rozdával jim malborka, žvanil cypoviny a nic se nedozvěděl. Hospodu zavřeli a Ringo mě zval k ním domů na noc. Vymlouval jsem se, že musím do Permoníku, ale nakonec jsem zůstal. Něco se vypilo a ráno jsem od nich odcházel z té naší situace ještě blbější než předtím. V Permoníku jsem posnídal, sbalil fidlátka a namířil do hospody koupit placku, čokoládu a zpátky za Džordžou. Ringo byl právě pro Malou, tak jsme měli chvilku čas. Prý byla zase v nemocnici. Měla vážné problémy. Kdybych prý věděl, jak jí bylo. A že to je všechno strašně složitý.

- Kdybys ty věděla jak je mě. Aspoň zavolat jsi mohla.

 Nechtěla prý nikoho ani vidět. Pochopil jsem. Vrátil se Ringo. Pít nechtěl. Měli jet odpoledne k ségře. Tak jsem jim řekl oběma sbohem a U Stania v Jablunkově jsem se ožral jak dobytek a brečel.

 Další týden jsme hráli v Těšíně. Další střídačka s TBC. Bylo to celkem v pohodě. TBC pak jeli do Životic. Svezu se s nimi. Do hospody nás nechtěli pustit. Byl tam country bál a bylo tam plno. Prý už je po půlnoci. Vyškrábal jsem se nahoru po hromosvodu a skočil oknem přímo do baru. Majitel restaurace mě chtěl vyhodit, ale někdo se mě ujal, jako Toma z Blafu a pak jsem tam dostal všechny. Chlastali jsme pivo a hráli s Fredem cypoviny. Oslovila mě nějaká holka po jméně a zeptala se na Džordžu. Nevěděl jsem, která bije. Tak mi připomněla, že jsme s Džordžou u ní jednou byli. Kapánek mě zpovídala a trošku mi napověděla.

- Víš, on je ten její na ní teď opravdu strašně hodný. Ona od něj tak jenom neodejde. Už je s ním skoro sedm let. Mám jí něco vyřídit?

- Jo, jestli s ní budeš, tak jí jenom řekni, že jsem kurevsky na dně.

**XXXXIII**

 A pak už to jelo. V pondělí mě Petr hodil džetou na Štrlitzko. Když bude Ringo doma, tak na mě počkej. Za pět minut přijdu. Nepřišel jsem. Džordža byla doma jen s Malou. Má mě ráda, ale je to strašně těžké. A vyčítala mi to *vypadni!*

Minulé jsem jí řekl, že když bude příště řešit nějaký svůj problém, tak ať to dělá tak, aby nikomu neublížila. Ono to pak strašně bolí.Ptal jsem se jí, jestli má teda sílu se s Ringem rozejít. Kývla, že jo, ale v duchu věděla, že ne. Měl jsem ji rád a když jsem odcházel, tak jsem řekl, že věřím, že budeme spolu. Slíbila, že se mi ozve.

 Dopis. Prý si ani taky nedovedu představit, jak ji to bolí. Jak by to nejradši udělala. Ale nemá na to sílu. Nedokáže rozbít po sedmi letech manželství. Ublížit Malé, Ringovi, jeho i svým rodičům. Chápu. Schytám to já. Vždyť jsem jí to taky vždycky navrhoval a oháněl se slovy, že jsem na to zvyklý.

 Myslel jsem si – vyřízeno! A jsem na dně. Ale klesal jsem tam asi ještě 2 měsíce. Až Silvestr mě z toho dostal. Ale o tom později. Džordža mi hodně chyběla. Jak fyzicky, tak duševně. Asi takovou už nenajdu.

 Co s volným časem? Dal jsem se na cimbálovku. Druhé housle. Uvědomil jsem si, že to je i moje výstižná role v trojúhelníku Džordža, Ringo a já. Pro ni snad druhé. Ve výsledku třetí. V cimbálovce mě to moc bavilo, a tak jsem víc máknul na housle. Pak už nějak jenom vydržet v tom klesání na to dno.

 S cimbálovkou jsme hráli mikulášský průvod v Lomné. To jsem ještě neměl kroj. Jednou jsem zapařil u Stania a tam se seznámil s učitelkou Aňou. Samozřejmě jsem ji chtěl sbalit. Tak jsem pokračoval do Bolera a pak s ní na hřbitov zahrát Petrovi a Josefovi Šípkovou Růženku. Bylo to moc hezké. Asi byly už 2h po půlnoci. Byli jsme sice opilí, ale dělali jsme to s hezkým úmyslem. Aňa se sbalit nedala. Stejně jsem hledal jenom záplatu na díru.

 Pak country bál na Písečné. My a TBC. Abnormální neúspěch. Jablunkov na nás sere. Přišlo pár lidí a TBC nás ozvučilo otřesně. Zato jam session byl až do rána a celkem dobrý.

 Jednou mě v Allegru oslovila nějaká menší holka, že jsem s ní tančil, a tak jsem ji začal balit. A ona se mi pak asi furt vyhýbala, ale já už to nepostřehl a pozval ji na zítra na cimbálovku. Přikývla, že jo. Ale nepřišla. Další den jsem se dozvěděl z jiných úst, že prohlásila, že mi začíná na stará kolena hrabat. Piča. Taková injekce. Zato jí děkuji. Klesám hlouběji.

 Trošku to zbrzdil country bál U Zvonku. Úspěch! Takže jsem si nerozbil na dně držku. Dopad byl tak trošku jak na matraci. A na Silvestra jsem se těšil. Před půlnocí mi bylo dobře. Bavil jsem partyju. I naší, i z okolních chat, kteří se tam sešli a zvali mě, ať k ním po půlnoci přijdu. Ta naše partyja o tom ale nevěděla. Jankovi jsem předtím, než jsme vylezli na Girovou řekl, že si v noci vezmu flašku a půjdu se ožrat někde do lesa. To bylo jen tak mezi srandou. Jenže ve 23.00 na mě přišla černá hodinka. Všichni se bavili, tančili a já byl zašitý v temné kuřárně a když přišla půlnoc, tak místo jít s nimi vítat Nový rok, tak jsem šel do řiti. Totiž k těm, co mě zvali. 2 km jsem šlapal asi hodinu, ale stálo to zato. Stará chalupa. V peci praskalo. Dobří lidé a kytara, kterou prý ještě nikdo nikdy nenaladil. Já ano. Pak jsem se loučil a jelikož jsem byl navalený, tak jsem vyrazil na opačnou stranu. Ještě že si toho všimli. Samého mě už nepustili. Dostal jsem doprovod. Podobný ochmelka jako já, akorát vlasatý. Na chatu Girová jsme přišli až ve 4 ráno a Janek mě málem přizabil. Prý mě hledali dvě hodiny s baterkami v lese.

Nový rok byl pak už špicový. Sranda, odvaz. Ty baby fakt nejsou všecko. Nejhorší je, když se člověk na nějakou moc upne. Odraz a stoupám.