**U FIRMY**

Tak jsem se vrátil z Anglie. Tak jsem se na ten výlet těšil. Byl jsem z toho nadšený a také zklamaný. Proč zklamaný? Jednoduše. Asi si cestování představuju úplně jinak, a ne jako práci. Bál byl U Labaje a byl jsem tam očekáván. A já blbec si myslel, že to je U Mrtvolky. A tam nic. Tak jsem šel do PZKO. Trošku jsem se tam zlískal a pak se vyspal. Stejně to je síla přijet z plesu na ples a být mezitím v Anglii. Do Bukovce jsem se rozjel až po obědě, až jsem se vyspal z opice. Mrzlo. Nastartoval jsem vůz. Nějak mi to jelo těžce. To je asi tou námrazou a jak mi prokluzují kola. Před celnicí jsem cítil, že něco smrdí. Zastavil jsem a chtěl zatáhnout ruční brzdu. Bohužel, celou cestu byla zatažená. A kurva! Byla mě hanba za sebe sama. A tak místo s velkou radostí jsem do Bukovce dojel vyplašený z toho, co jsem tomu autu asi provedl. Ale co, hlavně že už jsme spolu.

A pak to začalo. Totální pakárna. Sám autem. Hrůza! A ještě ke všemu do Ostravy. Bohuš ze mě šedivěl a byl úplně špatný. Já jsem uvažoval o návštěvě psychiatra. Byl jsem totálně na dně. Vůbec mi to nešlo. Komplex méněcennosti jak z řízení, tak z pracovní odbornosti a také z angličtiny. Ještě že někoho mám.

V Bukovci jsme hned po příjezdu hráli Ostatki. Trošku jsme to podcenili. Bez basáka Ládi a ještě ke všemu bez aparatury. Mysleli jsme, že tam bude jenom pár lidí, ale bylo narváno. Nebyli jsme to schopni uhrát. Lidi seděli, dívali se na nás a chodili si neustále stěžovat, že neslyší. I paní hospodská, máma od kámošky Marcely. Byl tam jeden kluk, že nám helfne. Mají prý skupinu a taky aparát. Něco se sehnalo, ale bylo toho málo. Jeden mikrofon, jedna bedna, ale bez stojanů. Tak jsme ten mikrofon pověsili nad nás a zpívali jak folkloristé na festivalu „vo Východnej“. Nakonec se to chytlo a ve dvě hodiny byl finiš. Nechtěli nás ale pustit domů. Museli jsme něco přidat, protože jsem měl strach, že mi rozmlátí auto. Kluky jsem odvezl do Třince a hajdy do postýlky.

Nějací připitoměli pořadatelé z Ostravy a Havířova pořádali ples ve Stanislavicích, jak tam v té díře vedle cesty stojí ten tank a hned vedle je kulturák. Nahoře hráli Smolaři. Velice namakaná taneční kapela. Vedle ve vinárně Mionší a dole v pekle my, jako Blaf. Celý večer a noc na nás nepřišla ani noha. A vůbec, aby naše muzika za něco stála, museli jsme poprosit diplomaticky basáka Petra, který zaskakoval Láďu, aby nás opustil, protože mu to s námi nejde. Inteligentní chlapec. Vzal to sportovně. Jenže nás to stejně z bídy nevyrvalo. Lidi nechodili na nás, ale maximálně do baru a odcházeli s poznámkou, že to jsou nějací Poláci, anebo pojďme pryč, vždyť tady hrají jenom to country. Žrádlo jsme dostali úplně studené a ještě ke všemu to byl jen sprostý werkový guláš. Nikdo z pořadatelů se nás nepřišel zeptat, jak se nám daří, co si dáme a vůbec. Tak jsme je zdrbali a pak se na nás ze slušnosti přišlo podívat pár lidí a stejně je to nebavilo. A to tady máme zítra hrát country bál. No radost žít. CB dopadlo následovně. Kromě pořadatelů a čtyř fanynek z Těšína nepřišel nikdo. Tak jsme odzkoušeli na 3 hodiny aparát od RETu a hurá domuů. Za pátek jsme si nechali zaplatit plnou taxu a za sobotu jsme chtěli aspoň na benzín.

Která už to byla naše Porta v Havířově? Asi osmé oblastní kolo. Láďa zase nemohl. Pozvali jsme na záskok Dalibora z Mionší. Hrál smyčcem na kontrabas. Dali jsme Klokanka a Zoo. Zabralo to. Získali jsme třetí místo v country a taky úspěch byl jak se patří. Piškot tam byl taky. Žije s Bulvou v bytě a ona ho ještě ke všemu lumpa líného živí. Tentokrát jsme spěchali domů. Žádné sejšny.

Sháním byt a sehnal jsem. Prý za 120 klacků. Ani moc, ani málo. Beru. Pokaždé co jsem se setkal s majitelem, tak zvedal laťku. Podařilo se mu to až na 125 litrů. Zuřil jsem, ale beru! Prý by byl na tom ztratný. Taky mu to zvedají. Asi si to neumí zvednout sám, protože se jeho žena dala na chlast a na chlapy a opustila ho i děti. Smutný osud. Nepřeju nikomu nic zlého, ale ten buranský havíř, co mu měl prodat byt za 180 litrů, mu to před přepisem zvedl na 210. Hovado. Takže on na to neměl a vzdal to.

Loni jsem byl ve Frýdlantu s Baptisty na jazykovém kurzu. Bylo to super. Letos jsem tam byl také a hádejte s kým? Akorát to bylo složitější. Musel jsem stíhat práci. Vůz jsem měl v servisu skrz té anglické bouračky. Tak jsem vždycky ráno dojížděl do NHčka vlakem. Neměl jsem letos sebou ani kytaru, ani housle. Z loňska tu byli z Amíků akorát Jim, Sandy a Roth a také známí z vizovockého kempu. Chuck a Sandy s dcerou. Zařadili mě do nejpokročilejších. Asi jsem udělal velký pokrok. Večer jsme chodili na pivo. Ke konci kurzu jsem nafasoval vůz a s ním jsme se už vraceli zpátky domů. Byl jsem jako řidič. Snad mi to jednou půjde…

Přímo z Frýdlantu jsme si to hasili na Třinec. Tam jsme vysadili holky, které šly na Javošek. Večer jsme byli domluvení v DDM v Třinci, kde jsme hráli country bál. Kromě nás tam měla vložku Prča a Čurína a nějaká pačka z Frýdlantu s kámošem folkáčem Pavlem Býmou. Zvukaři z RETu to dneska trošku nezvládali. Byl to bordel. Spravilo se to až k půlnoci. Také se zaskakujícím za Láďu Karlem byl trochu problém. Není se čemu divit. Už s námi 4 roky nehraje. Ale konec dobrý, všechno dobré. Závěr jsme udělali U Sojki a pak odvézt kámošku na Mosty a do hajan.

Jednou jsem jel z práce z Ovy a málem jsem se zabil. Napadal čerstvý sníh a auta jela velice pomalu. Divím se tomu. Proč? Snažím se jedno auto předjet. Začalo to se mnou házet na všechny strany. Zleva i zprava stromy. Ještě že nic nejelo v protisměru. Celá vozovka byla moje. Hrozný tanec. S pomocí Boží jsem to zvládnul. Sám nevím jak. Dobrá škola pro budoucnost. Zbytek cesty jsem dojel vyplašený asi 30ti km rychlostí.

V Jablunkově se snad krade. Jednou jsme takhle šli z vinárny. Otevřené auto a úplně vyrabovaná palubovka. Ráno jsme jeli do Polska koupit nějaký kočárek neteři. Hezký výlet do Cieszyna. Trhy přeplněné lidma. Oběd byl pak na Kozinci a hurá domů.

U Buriana jsme s Blafem hráli country bál. Zvučil nás RET a ne moc dobře. Střídali jsme se ještě s Pavlem Liberdou a Pinďou. Krom toho, že jsme vydělali 2000 kč, máme zásluhu i na tom, že se tam naší známí do sebe zamilovali a jsou spolu dodnes a mají už dvě dospělé dcery. V neděli byla další akce. Pořádal ji zvukař Lecho v bystřickém PZKO. Sálek se nám podařilo naplnit a taky jsme vybrali tisícovku. Byla opravdu super pohodička. Život umí být ale taky svině. Jednou takhle ráno napadal sníh a před Bystřicí traffic jam jak prase. Jedno auto stálo na boku ve škarpě. Ale to nic. Jeho majitel byl zdráv a nervózně vyhuloval cigaretu. Otočil jsem to a jel přes vendryňské Záolší za řadou jiných aut. U Slovanu jsem chytnul stopaře. Prý hotový masakr. Tři mrtví, auto na cimprcampr. Když jsem jel zpátky, byla přední polovina žigula na levé straně vozovky a zadní na pravé. Další vůz byl vpasovaný nelogickým způsobem v autobusové budce zastávky. A to bylo ještě prd oproti tomu, co se stalo hned potom v pondělí. Asi padesát aut se srazilo na dálnici. Řetězovka. Když ukazovali, jak vytahují ty mrtvé z auta a nakládají je do rakve, tak mě přešla chuť na celé auto.

Konečně zase jednou Gírová. Vyrazili jsme tam z Bukovce. Hráli jsme tam s Blafem. Dorazil i Andy z Anglie a bylo dobře. Další den jsme hráli s cimbálkou Mionší U Rumcajza. Ta muzika, já asi bez ní nemohu. Pil jsem a hrál až do tří do rána a už v 7.00 byl u mě švagr, že jdeme po šměrgustu. Radši jsem neřídil. Mosty, Jablunkov a nakonec Bukovec. Mému tátovi se tam tak líbilo, že se tam opil a já jsem žádal o ruku místo s květinami, tak s karabáčem. Pak jsme si zdřímli. A když jsme šli k autu, tak sebou táta tak seknul, že byl celý od hlíny. To je kladný vztah k půdě. Má rád naši zem. Je krásná. Taky ji miluji.

Žeby byteček? Přišel za mnou podruhé pan prodavající. Sehnal jiné 3+1, takže mi ten svůj byt pustí za 125 000 Kč. Beru. Než jsme šli na BD, tak jsem mu dal oproti podpisu své celoživotní úspory. Hrůza! Co kdyby tak se mnou vydrbal? Nevydrbal! Byt už mám. Akorát ještě nemám dekret. A to skrz mé zatracené roboty a skrz nedodržování pracovní doby na BD. Nebydlím. Škrábu tapety. A už jsou prý i doškrabané, bylo mi jednou řečeno Alíkem. Byla to ale dobrá pakárna. Teď to ještě omítnout a pomaličku se tam stěhovat. Už aby to bylo…

S Mionší jsme hráli U Mánesa v Lomné. Matice dodneška nezaplatila. Hlavně že se bavili Poláci. Asi ale z toho hraní bude Polsko. Mimochodem bylo, ale z důvodů služebky do Košic jsem se Polska nemohl zúčastnit. O tom později. Nenávidím svůj džob. A jaké byly ohlasy? Poláci jsou fašisti. Prý psali v těch svých novinách, že jsme je přivítali polským zvykem, tj. chlebem a solí.

Naše firma pořádala večírek. Pozvali tam naší skupinu Blaf. Byl tam sám velký Gilbert. Teda je malý, ale hrozně bohatý. Filiálky své firmy má po celém světě. Měl jsem z té akce strach, ale dopadla výtečně. Všichni se bavili a možná i můj šéf. Ale hlavně Gilbert a Peter z Anglie. Nejvyšší bossové. A taky daughter Hanah. A ohlasy? Na vánoce chtějí vydat naší kazetu jako dárek pro zaměstnance. U nás i v UK.

V pátek jsme sadili kobzole. Byl jsem z toho strhaný jak „borówczok“. Ale to pivečko jak potom chutnalo. A ta večeře. A jak se krásně spinkalo. Ráno jsem jel autem pro Juru, Láďu a Bubleho. Hurá na Portu! Klokanek a Dziura. Normálně tu muziku stojí za to dělat jen skrz těch krásných okamžiků. Je to úžasné. Holky pištěly až omdlévaly a my museli dát přídavek, i když to bylo proti pravidlům. Takže ZOO. Skončili jsmena třetím místě v kategorii country a získali postup snad na tři fesťáky. Nevím ale, jestli mi z nich některý vyjde. Ta moje práce mě ničí. Asi nebudu mít čas.

Stavění máje. Cimbalistka s námi nakonec vydrbala a ukázala se ve dveřích poblitá. Dalibor si ale myslí, že se pocákala kečupem, aby nemusela nikam jet. Zřejmě ji svědí lýtka. Já jsem jel do Bukovce a od zastávky jsme na Gírovou vyrazili pěšky. Samozřejmě že byla i nějaká ta zastávka na odpočinek. Hrálo se dobře. Lidi tancovali, popíjeli a my také. A hned jsme si zasloužili pozvání na příští týden. Na Gírové jsme přenocovali, posnídali zelňačku, šli dospat a odpoledne vyrazili do Bukovce. Rozloučili jsme se na 4 dny, protože jsem musel na služebku do Hrádku u Rokycan a na Kladno.

Měl jsem z té služebky strach, ale nebylo to tak hrozné. Cesta uběhla v pohodě. Normálně mě to po té dálnici i bavilo. Prahu jsem objel Barrandovem. V Rokycanech jsem sjel do Hrádku. Tam jsem samozřejmě nic nevyřídil. Bodejť, ti co tam měli být, tam nebyli a to, co mělo být uděláno, uděláno nebylo. A ta ocelárna. No mrdník nad mrdník. Tolik prachu a bordelu jsem ještě neviděl. Snad v Indii. Ale tam jsem nakonec nebyl. Kladno. Ubytoval jsem se v Hotelu Kladno. Pivo bylo krušovické a celkem dobré. Ocelárny. Nájezd se zpozdil o den později, tak jsem si samozřejmě prodloužil pobyt. Chlapi celkem dobří, i když hrozní žvanilové. Zdržel jsem se tam asi až do čtvrtku. Pálila mě tam ale koudel pod prdelí. Večer jsem se toulal po hospodách a barech úplně sám a sledoval lidi. Je to kšeft na hovno tyhlety služebky. Mrkala tam sice na mě jedna kurva, ale když zjistila, že mluvím s číšníkem česky, tak se přeorientovala na jiného, snad cizince. Pěkná ale potvora byla. Dole v nočním klubu zase seděl jeden z těch Šalomů, nebo z Oceánu. Ne Muk, ale ten druhý. Normálně mě nepoznal. Ani nemuk. Byl jsem rád, když jsem ve středu večer opustil ocelárnu a ve čtvrtek ráno vyrazil přes Hrádek do Třince na nádraží a pak do Bukovce.

Další sobota zase Gírová s Mionší. To jsem ještě nežral. Nějaký podnikatel Petr si nás tam pozval minulý týden, že bychom jim tam mohli přijít zahrát a přišel tam jenom s manželkou. Normálně nám zaplatil honorář 2100 Kč a všechno žrádlo i chlast. Možná se chtěl jenom ukázat, ale měl na to. Dost tak se ale vytahoval. Jeho manželka nebyla úplně k zahození a Štefan po ní neustále jel. A jí to lichotilo. Nějak mě to tam moc nebavilo. Super však byla cesta autem jak nahoru, tak dolů. Favorit zvládnul roli tereňáka na jedničku.

A v pondělí to začalo. Přijel Anthony z Chesterfieldu na zkoušku. Probublávací kámen pro enháčko. To byla pakárna. Začali jsme točit dvanáctky. Hrůza nad hrůzy. Dvakrát denně do Ostravy autem. Zadrbaná sobota i neděle. Ještě že mi vyšlo jet řezat to dřevo do Bukovce. Normálně se mi tam na tom gatru líbilo. Cítil jsem se jako ve westernu. V neděli jsme měli jet do Polska na pouť. Musel jsem ale ráno volat Bohušovi. Dal mi dobře po hubě. Ihned mám jet do enháčka. Anthony tam na mě čeká. Takže z pouti hovno. Zpátky v Bukovci jsem byl v 17.00. Na pouť jsme už nejeli a zašli si pěšky na Jaworzynku. Dali jsme po pivku, nebylo špatné. A taky perníčky Bartusie. To by bylo jméno pro chlapečka!

Nevím, jestli se budu mít čas oženit. Pravděpodobně ne. Přijdete na faru a nikdo vám neotevře, protože nejsou úřední hodiny. Tak jsem tam šel v pondělí sám. Farář se mnou hezky pokecal a dal mi i papíry k vyplnění a knížku pro snoubence. Táta byl nějaký marod. Normálně zeslábl a nemohl chodit. Doktorka prý dlouze něco psala na papír a kroutila hlavou, že je to zlé. Vzali ho do nemocnice a já jsem jel v ten den do Košic se škaredými myšlenkami. Krásná je však slovenská příroda. Začíná už to za hranicemi. Strečno, Fatra, Mara, Tatry, Spišský hrad, cikánské osady s rozbitými domky. To teda bylo úplné Mexiko. Pak Slovenský ráj a konečně Košice. Hotel. Podzemní a garáž a ve 20.00 už tu byli moji známí z Anglie. Jim a Pet. Zašli jsme na večeři za hříšný peníz a do hajan. Ráno už v 7.00 snídaně a jedeme do VSŽ. Firma Multiserv nám měla obstarat ztlačený vzduch, vodu a elektriku. Neobstarali samozřejmě nic. Něco jsme si sice sehnali, ale problém by se vzduchem. Nejbližší přípojka byla až na kontilití vzdáleném snad půl km od našeho působiště. Multiserv sháněl kompresor snad v celých Košicích a VSŽ. Od pátku do pondělka nesehnali nic, což mělo své plusy i mínusy. Seznámili jsme se tam s dobrýma klukama. Mladý Igor a škaredozubý Štefan, který mluvil dobře anglicky. Chudák nosil každý den Jimovi mlíko a tvaroh. Jim to pak potichu vylil a vyhodil, protože měl problémy se žaludkem. A když se nás pak ptal, jak to Jimovi chutnalo, a my s Petem mu odpovídali, že moc, tak mu toho poslal ješě víc.

Košice jsou hezké. Krásné hospody, ještě krásnější holky. Fasa čaja, bazmek a podobně. Procházím se takhle nedělním dopolednem městem a hledám byt Američana Rhota. Před priorem stojí u stolku nějací idioti. Nějaká politická strana, která chce zpátky připojit Slováky k Čechům. Opírali své teorie na úplně nesmyslných článcích a sbírali podpisy. Prý Moraváci nepřemýšlejí o ničem jiném, než se také rozdělit z Čechy. A prý to rozdělení zavinili „dvaja političtí dobrodruhovja“. Tak jsem jim řekl, že tam píšou samé lži. Že to všechno zavinili oni. Dost lidí se mnou souhlasilo, ale od těch aktivistů jsem dostal málem do řepy a vyhodili mě z jejich místa působiště. Nechtějí slyšet český názor, ale chtějí se připojit. Nasraný a zklamaný, že Roth nebyl doma jsem vyrazil hledat Sandy a Jima. Našli mě ale spíš oni. Dostal jsem výborný oběd. Ti mají život. Být 1 +1 za dva tisíce měsíčně. Nic nedělají. Jenom studují a učí angličtinu a mají se dobře. Celý život prázdniny a pak že misionáři. Spíš bych řekl, že vyhýbka od práce. Šli jsme si pinknout volejbal. Trochu pohybu na šialeném východě neuškodí.

V pondělí konečně kompresor a stříkáme. Normálně jsou to pakárny ty werky. Ale večer tam člověk může najít i romantiku. Vypadá to jak na nějaké jiné planetě. Katerpilary jezdí jeden za druhým jako nějací roboti a vylévají dolů do bazénu strusku. A to nádherně vyzařuje světlo. Je to něco jako láva nebo sopka. Úžasné. Ale jenom na jednu noc. Víceméně jsem tam Anglánům dělal taxikáře. Ráno jsem jel s Jimem, odvezl jsem Peta a zas jsem se tam na chvilku vracel dělat tlumočníka. A večer to samé s Petem objevil jsem krásnou piváreň s utopenci a gambrinusem. Normálně jsem se do toho města zamiloval. Ale taky jsem se těšil domů. Den před odjezdem jsem však obdržel krásný fax. Příští týden tam pojedu znova. Zkurvená firma. Ti ale umějí udělat radost.

Tak jsem to v pátek ráno zabalil a jel domů. Vzal jsem stopaře z Levoče. Mladý osmnáctiletý kluk. Jel do Amsterdamu za prací. Dělá v baru. Záviděl jsem mu. Všechno. Tu cestu, tu svobodu, nic ho nepoutá. A já už mám té firmy po krk. Normálně uvažuju o tom jít ke clu. Konečně zas vidím Alíka a jdeme spolu do vinárny. A pak do hajan.

V útery jsem musel pro nafrajeřeného Steeva jet až do Košic na letiště. Ale celkem to šlo. Vyrazili jsme po večeři do ulic a zahráli si biliard. Ve středu do VSŽ zkontrolovat náš džob a jednání s Mc Rayem, šéfem Multiservu a pak rychle domů. Steve jel jak blázen. Normálně jsem se bál. Rychlost jak sviňa a jel úplně po pravé krajnici. Radši jsem se držel palubovky. Ve čtvrtek jsem vezl Steeva do Katowic a na otočku jel zpátky. Normálně mazák. Pacnul jsem to za hodinku. Nějak mi stouplo šoférské sebevědomí. Steeve mě pochválil taky. To ale neměl dělat.

V pátek jsem zaučoval v TŽ zedníky stříkat hrdlo konvertoru kingslifem a udělal si dřív fajront. Měl jsem zasrané okna u formana, tak si je veselé omývám a jedu devadesátkou. Došla mi voda v ostřikovači a já cyp mačkám a ještě chci snad z toho něco vydusit a jeeeb! Rána jak prase a pak teprve brzdím. Kur… co je? Asi jsem naboural. No děkuju. Odepínám pas. Vypínám rádio. Chci vylézt. Nejde to otevřít. Vylezl jsem pravými dveřmi. Za mnou asi 20 m škodovka a má rozfláknutý zadek. Stalo se vám něco? Nikomu nic. Akorát pomačkané plechy. Přijeli cajti. Ještě že nedali fouky fouky. Stálo by mě to 42000 kč plus škoda na druhém autě. Hodinu předtím jsem chlempnul osmičku a včera jsem s Alíkem a jejím bráchou chlastal do půlnoci v Penziónu na Bělé. Byl jsem nervózní jak prase a od nabouraného řidiče jsem vysomroval cigaretu. Říkám si, poslední. Jak cigárko, tak havárka. A kéž by mě vyhodili z firmy. Ale kdepak! Vždyť mě skoro ani nezdupali.

Láďa, náš basák se ženil. Tak jsme mu zase po čase zahráli na svatbě na Kozinci. Nebyla to špatná zkouška. Hráli jsme i s Karlem a dokonce nám to šlapalo. Akorát jsem měl problémy s hlasem. Normálně potom, jak jsem přestal kouřit, tak mi řekl na pár týdnu ahoj. Tak Láďo a Renáto, ať Vám to šlape.

Poslední dobou jezdím nějak často na letiště. Poprvé jsem jel pro Paula a jeli jsme na druhý den opravit mixér na vysoké pece. Pak jsem ho vzal domů a na Gírovou. Byl úplně nadšený. Hlavně chatou, která byla vyzdobená na sobotní slet čarodějnic. Visely úplně všude. Na lampách, na obrázcích na dveřích… a ty naše nádherné hory. Nejradši bych šel k těm policajtům do Bukovce. Toho volného času a ta službička v přírodě. No prostě boží. Paulovi se tady líbilo. Říkal, že by tu jel na holiday.

Hned v pátek jsme hráli u 5. ZDŠ v Třinci. Normálně super. Sjelo se hodně lidí a museli jsme dvakrát přidávat. Po nás byl Nugget z Valmezu. Našlapaní a teorie znalí. Na můj vkus to bylo velmi akademické, čili vzdělané. Bakšiš nebyl, ale byli jsme pozvaní na večeři. Kašlu na ní. Odvezl jsem holky do werku a švagra do Bukovce. Měsíc zrovna vycházel a byl obrovský, skoro metr. Kolem něj lítaly čarodějnice směrem na Gírovou a mě se tam hrozně chtělo. Ale nemohl jsem, protože bych ráno nevstanul k zedníkovi, který mi hezky omítl byt a vzal za to se svým společníkem jenom 1500 kč. Večer v sobotu jsme jeli do Nýdku opékat mladou Sarakózu. Byla dobrá, ale trošku moc chlastu. Ráno jsme se probudili v pět a… Pak jsme se dívali na Policejní akademii. Ještě jsem byl cáklý, když jsme jeli k přehradě se vykoupat a na návštěvu k jedné známé.

V osm jsem vzbudil Leguana. No to byl pohled. Odřené čelo. Chtěl po mě házet z okna květináče. Ale přece jenom jsem se s ním domluvil, že v 9.00 u hudebky. Jeli jsme s Mionší do Stříteže na pouť. Byl odporný hic. Chlastali jsme pivečko a udržovali opičku. Bylo hodně srandy. Seděli jsme na hrobě paní Čurájové a řvali smíchy. Stejně jsem to ještě nikde neviděl. Muziku u hřbitova a ze hřbitovní studny berou vodu a vaří z ní kávu. Kdo ví, jestli ne s masem.

Začalo horké léto, a to celkem nepříjemným způsobem. Co je to za černý vůz tam před barákem? Brr! Zřízenci pohřební služby vytahují tělo zabalené v modrém igelitu. Ptám se sousedky, koho? Prý Fazola. Nevěřím. Kámoš 37 let. Deset let jsme jezdili spolu na šichty. Prý se chudák uchlastal. Manželka od něj odešla. Páchnul tam už prý 3 dny. Hnusný konec. Hned potom jsem jel zase na letiště pro Mr. Beckera. Příjemný starší pán a já mu dělal taxikáře a tlumočníka. Hráli jsme s enháčkem kuželky. V ten den frajer Steeve rozmlátil další vůz. Už asi po šesté u nás. Ty holky, do kterých narazil, mě prý znaly. Přece jenom ještě nějaké ohlasy na hudbu jsou. Kuželky jsme samozřejmě prosrali a nechali je vyhrát enháčku. Byli mezi nimi i někteří dobří kluci, ale taky ožralí protivové včetně Anglánů.

;Konečně víkend a zábava v Písku. Šli jsme tam pozdě. Nebylo to ale na škodu. Nějaké pivčo, zelená. Bidoni jdou s úrovní dolů a my také. Někdy bych se na tu muziku byl schopný i vykašlat. Na práci bych se ale nejradši vykašlal hned.

Jdeme na odpust na Hrčavou. Vzal jsem housle. Prý na co? No že si tam s Jurou zahrajeme. Kde? No třeba v hospodě, nebo někde bokem do futrálu. Prý je to jako žebrání. Všichni se na mě dívají s nepochopením. A prý jsem strašně oblečený. Tílko a bermudy. To se přece na pouť nenosí. Já to chápu jinak. Trošku letně a sportovně. Juru jsme nechytli, protože jsme museli jít opékat párky. Nechci se nechat zkrotit, ale je na mě pracováno.

Jeden maník z agentury pořádal nějakou akci na Žermankách a pozval na ni Blaf. Láďa zase samozřejmě nemohl, tak co teď? Tak jsme jeli ve trojku a vzali s sebou hostesky. Akce měla být velkolepá. Hráli jsme úvod a pak měla být módní přehlídka. Točila to TV Nova. Asi jsme jim moc neseděli skrz toho po naszimu. Klesáme. Akce zkrachovala skrz průtrže mračen. Pak jsme do půlnoci vyhrávali v hospodě.

Z Anglie přijel Denis, který kouří jenom doutníky. Prima chlapík. Ženatý, malý, dobrý a líbí se mu hrozně Češky. Úplně je z nich nemocný. Má tu pár přítelkyň. Ale začala mi pakárna. Celý týden jsem strávil v hutích od rána až do večera. Až mi z toho jebalo a neustále jsem si stěžoval a naříkal. Denis mě s Bohušem dojebali jak hada. Ať to prý řeknu šéfovi a ne jim. Ale já jsem si moc dobře vědom, jaký to bude ode mne vůči firmě hnusný podraz. Dali mi hodně. Auto, výlet do Velké Británie ale asi jsem od toho chtěl něco víc. Větší peníze a svoje určité soukromí. Leze mi ta práce do muziky. Nemůžu cvičit. Nemůžu si plánovat koncerty a nechci strávit život v železárnách. Nenávidím je. Proč jsem tam lezl? Chci být volný a ne otrokem pánví. Asi se dám k těm policajtům do Bukovce. Budu se procházet v přírodě, číst si knížky, psát básničky a chytat zločince. Ale už ne ty werky!

V Lomné se konal 2. ročník festivalu. Slabší než loni. Nevím proč na dva dny. Asi chtěli více rýžnout. Já bych to udělal na jeden. Zahráli jsme prolog. Vůbec nám to nehrálo. Rozjetí a rozházení. Hrůza. Minimální úspěch. Pak jsme měli hrát country bál. A tam jsme to mrvili už totálně, protože Láďovi jeblo za krkem a odjel nám domů. Tak zase ve trojku. Otřesné. Radši to zabalit úplně. Je to i důsledkem našeho zkoušení. Vůbec se nescházíme. Proč taky? Jde to srát. Sobota byla lepší. Zase jsme zahajovali. Po nás hrál Pink Folk a Proč ne?. Náš hlavní blok se ale vyvedl. Bez srandy dva přídavky. I když technický jsme nebyli nic moc. Přece jenom nás ale lidi berou. Byl tam také Pepa Streichl s Truc Bluesem. Celkem ok. Rosťa Stárek, jak hrál kdysi v Uragánu, tam bubnoval a Dan Plinta basoval. Ten je pro změnu známý z rozhlasu. Živí se hudbou kluci jedni a já jim to závidím. Nejradši bych taky. Musím s tou svou prácičkou seknout. Ať v ní jenom neumřu a mám čas na muziku. Přijel i Piškot s Bulvou. Piškot se živí hraním v Rakousku a zase chce jet někdy do USA. Bulva učí ve školce. Koupili si byt a mají se. Trošku jsem se zlískal. Po menší roztržce jsme se zašli s milou okoupat na Bahenec. Krása, léto, hory, lesy, louky, vysoká tráva a….

V práci se zase musím starat o Japonce. Hrůza! Všude je sebou vozit a sledovat, jak se chovají desky v TŽ a v NH. To je posraných a ztracených hodin. To by bylo přečtených knížek. Bohužel. Ale jinak to byli hodní kluci. Jošímúra a ještě jeden. Anglicky však ke svému postavení uměli velice málo. Oba byli z Tokia. Málo jedli i pili. V kantýně si nesundávali přilby a na dovolenou pojedou snad někde k moři, anebo k příbuzným, a to jenom na týden, protože v Japonsku více dovolené nemají. A prý dříve nebývala dovolená vůbec.

A co doma? Začal jsem se pomalu stěhovat do bytu. Alespoň ložnici. Teď mám polovinu věcí tam a polovinu u rodičů. Takže se celkem nachodím. Už jsme tu ložnici dokonce okřtili. V sobotu před dovolenou jsme zajeli na bazén do Lomné a pak jsem Alenku zavezl k vlaku a vyjel si na Bahenec na kole. Pak dva dny do práce. Každý den jsem chtěl sdělit šéfovi zprávu, že u firmy chci skončit. Měl jsem ale hrozné bobanky. Co oni už do mě vrazili peněz. A to rozmlácené auto. No hrůza! Na pohraniční policii jsem už měl taky odevzdanou přihlášku. Akorát jsem ji brzdil neodevzdáním zdravotní karty. A tu jsem si podržel doma po dobu celé dovolenky.

Ve středu ráno jsem vyzvedl Alíka na nádru v Třinci a rozjeli jsme se směrem na Hradec Králové. Tam jsme si udělali pauzu a prohlédli si náměstí, hospody a obchody. Pak Rozkoš. Ne v Hradci, ale na přehradě, u které jsme strávili asi tři dny. Koupání nic moc. Bahnité dno. Humáč. Lidí po kokot. Poláci a hodně Němčourů. Asi východních. A taky Holanďané. Celkem dobře zásobené stánky a žádné řady na pivo. Ve čtvrtek dopoledne jsme se koupali a jezdili na tobogánu. Odpoledne jsme navštívili Babiččino údolí, Barunčinu školu, Viktorčin splav a Ratibořický zámek. Večer jsme šli do letního kina na Saturnina. Česká kinematografie ve srovnání s minulem jde srát. Asi nejsou peníze na pořádné filmy. Pátek jsme celý proleželi u vody. Snad kromě oběda v České Skalici a také lodiček. Ty byly super. Zajeli jsme až na druhý břeh a tam zjistili, že to není břeh, ale hráz. Ta dělí Rozkoš na dvě části. V té druhé byla samozřejmě čistá a pitná voda a my jsme si hned s chutí vyzkoušeli a smočili si v ní svá hříšná těla. V sobotu ráno jsme dali nějaké to pivo a honem do auta. Náchod. Návštěva zámku. Vzpomínky na vojnu a výlet tam, jak jsem byl ožralý. Pak Jiráskův Hronov. Nic moc. Kdyby tam nežil ten Alois, tak o to nikdo nezakopne. Zato Adršpach super. Celý pobyt. Hned jak jsme šli kolem první hospody, tak někdo zařval - Blaf! Samozřejmě Vlado Kantor, co byl v Řecku a Krpel, Bobajz a další třinečtí horolezci.

Musíme najít nocleh. Našli. Celkem levný. Ne sice v nejlepším prostředí, ale na přespání ok. Stejně jsme se tam zdržovali jen v noci. Hned jak jsme se ubytovali, tak jsme se zašli k jezeru vykoupat. Super. Na jedničku. Nádherné prostředí. Skály a v nich jezírko a čistá voda, jen do ní skočit. Veget. Zašli jsme do hospy na večeři. A kdo to tam nesedí? Knedla. Kluk, který se ztratil z Jablunkova asi před 6 léty. Dobrodruh. Třikrát rozvedený. Párkrát v base za nicnedělání. A někdy s ním byla hodně sranda. Tak sehnal kytaru, já jsem skočil pro housle a do té doby, než se mi urval smyčec, tak jsme si trochu zavrzali. Bylo to tam super. Narvaná hospoda, horolezci a hipíci. Venku seděli nějací u svíčky a hulili mariánku. Akorát Alenka trochu skuhrala. Prý byla sama, když jsem hrál. A taky dlouho stála řady na pivo.

V neděli jsme navštívili Skalní město. Kromě toho, že už tam nesměly cvakat karabiny horolezců, se tam nic nezměnilo. Odpoledne jsme chlastali s Vladou a Bobajsem a žrali pizzu s háčkem. V pondělí na túru kolem Adru a odpoledne na Safari, kde nám bylo líto zvířat. Vyjižďka autobusem však nebyla nejhorší. Kolem nás skákaly antilopy, zebry a mekoni. V Jičíně byla super večeře. Jičínský drak. Šel mi z huby plamen. Hruboskalsko. Plno Holanďanů. Jezírko v otřesném stavu. Řasy, bahno. K nekoupání. Taky jsme si udělali krásný výlet na Valdštejna Trosky. Po dvou nocích jsme to píchli na Prachovky. Jezírko opět k nekoupání. Tak jsme se aspoň poplavili na lodičkách a udělali si túru hlavním městem. U jednoho bufetu jsem si vzpomněl, jak jsme tu kdysi narazili na nebohého Anděla. Vypili jsme na jeho památku pivko. A tak se blížil konec dovolené. Chtěli jsme to uzavřít výstupem na Sněžku. V Peci jsme cvakli kilo za parkování a škrábali se pěšky nahoru. Byla to makačka, ale stála za to. Ten výhled z nejvyšší hory Čech byl super. Obzvláště na Polsko. Pak lanovkou dolů a jedeme na přehradu Pastviny. Super voda a posezení u piva. Pankáči tu sice dělají trochu bordel, ale zítra už jedeme domů a to přímo na Gorola. A pak do té blbé práce. Nechci, nechci a nechci!

Přijeli jsme domů. Teda do Bukovce. Tam právě čekali na kombajn. Ale já jsem jel domů. Pak jsem šel na Gorola. V neděli jsme šli do Městského lesa spolu a pokračovali ve slavnostech. Trošku jsem tam i něco zahrál. Ale pondělní ráno, to bylo něco. Na šichtu jsem řídil formana se zbytkáčem. Hned po příjezdu byla schůzka a na ní diskuse o mě. Že si na mě stěžovala Anglie a někteří naší zákazníci. Prý mi dávají šanci v Košicích a jestli se tam neobhájím… Skočil jsem jim do řeči, že už dlouho přemýšlím o odchodu. Dali mi limit do pátku. Prý ať jim řeknu, jak jsem se rozhodl. V pátek jsem jim oznámil, že končím. Chci jít k těm cajtům.

V sobotu ráno jsme měli s Mionším soustředění v Lomné. Sešlo se nás dva a půl párů, dvoje country, basa a jedny a pozdějí druhé housle. Šéf tanečníků Petr rozpouštěl soubor už po 189té a nad ránem v neděli ožralý odjel domů. Hlavně že v neděli už byly čtyři páry a celá hudba. A tak se nezkoušelo, protože jsme neměli soudruha choreografa. Slezské pro nás tím pádem nebudou.

V pondělí mi šéf dal výpověď dohodou a odstupné na dva měsíce. S výplatou by mi to mělo hodit 23 000 kč. Trošku mě to bodlo, ale podepsal jsem. Je to v prdeli. Budu se ženit. Nedostanu se náhodou k cajtům a skončím na dlažbě. Musím se trochu pojistit. Hledat si souběžně více prací. Na druhém bude celnice a na třetím werk. Na konti se nejde dostat. Jedině na jámu. To je špatná a špínavá práce. Musím dělat všechno pro to, abych se dostal k těm fízlům. Hlavně k těm pohraničním. Ale už je asi pozdě.

Zase jsem jel po čase aspoň kousek vlakem. Na nádraží parte - Luboš Polok. Kdysi jsme v šesté třídě soupeřili o Táňu a on vyhrál. Poslední dobou jsem ho vídal málo. Šlo to s ním ale z kopce. Párkrát podřezané žíly. Chlast. Fet. Byl prý také agresivní a několikrát v blázinci. Našla ho máma, když přijela z dovolené. Předávkoval se. Nemohl se najít.

Mezi krásné letošní akce patřil Mohelničák. Vyrazili jsme v pátek ráno. Lilo jak z konve. Řídil jsem celkem slušně. Před Křepelkou byla hnusná nehoda. Urvaný předek od auta. Ještě nesednutý prach a vůz ve škarpě. Zrovna se z něj dostávali lidi a chytali se za hlavy. Jeli jsme to ohlásit. Když jsme dorazili do Mohelnice, tak už nelilo. Dostali jsme chatky. Pak zvuková zkouška a soutěž. Úžasné. Úspěch. Normálně jsme se líbili. Dvě třetí ceny. Písnička ZOO a Mohelnický Chechták. Porota se o nás vyslovila, že dobrá řemeslná hudba. Akorát že máme smůlu, že nám není rozumět. Myslím si, že smůlu mají oni. Neumějí říct ani „kóń“. A to tam byli muzikanti jako Daněk, Lohonka a Dvořáček. Večer jsem se toulal po jam sessionech a s houslemi a chlastal. Ráno obrovský bolehlav a sračka. Ještě že byla sobota volná. Šli jsme do města. Pak trošku posejšnovali s Vodopádem a Dropsem a šli spát. To abychom zítra byli fit a obhájili se na našem ranním koncertě. Nebylo to vůbec lehké. Na hlavní scéně zrovinka hrál Robert Křesťan s Druhou trávou. Ale Jirka Moravský Vrabec nás krásně uvedl a byli jsme přinejmenším úspěšní. Autogramiáda byla obrovská. A většinou to byli Pražáci. Normálně nás žrali. I Dvořáček, jak hraje s Dobešem. Je to těžké, tvářit se pak skromně, ale je to hezké. Ta hudba mi nedá spát. Je to neodmyslitelná část mého já. Stejně tak knížky i angličtina.

Vyrazili jsme do Polska na průzkum. Celkem krásný a levný nábytek. Stěna a sedačka. Koho pak pozveme, tak to ohodnotí. V sobotu jsme museli nasbírat dvě auta plná lidí. Na osobu se totiž může převézt pouze zboží za 3000 kč. Pak jsme to u nás v bytečku smontovali a taky trošku oslavili. Večer jsme museli k doktorovi. Alča byla nějaká nemocná. Ten byl ale tak ožralý, že nemohl stát ani na nohou a s problémy ji vypsal marodku.

Hurá na Gorolrock do Sztadwaldu. Zrovna hrál RET. Tak jsem s nimi zas po čase vypil. Ale byly tam i jiné daleko lepší skupiny. Třeba Dijón, Frontieři a ještě něco z Písečné. Byli jenom tři, ale šlapalo jim to super. Kéž by nám to taky tak šlapalo a to na všech frontách…

Nějak se mi to celé začíná srát. Myslím s tou prací. Nevím, co chci. To je to nejhorší a skoro ve všem. Když se pohádáme, tak bych se nejradši neženil a naopak. Myslím si, že jsem s tou výpovědí udělal hrozný kopanec. Nejraději bych to vzal zpátky. Ale už je asi pozdě. Nebo ne? Otevřel jsem tu stránku před šéfem a cítil se jak blbec. Ale on mi řekl: udělejte i ty testy a doktory a po Košicích uvidíme. Tak jsem šel v pondělí na fyzičku. Asi jsem dobrý. Byl jsem zařazen do druhé kategorie a výsledky jsem měl vyhovující pro první. Kliků jsem udělal za minutu 36, sedů lehů 97. Běh na 12 minut 2750 m a plavání a za minutu 58 sekund.

Večer jsme šli pozvat příbuzné na svatbu. Byl jsem prý hrozný. Prý jsem se tam nudil, koukal jenom na hodinky a sem tam nepřímo řekl, jak nemám rád práci a jaká je sranda rozbít auto. Pohádali jsme se skoro až do krve. Prý jsem sobec, který nedělá nic jiného, než myslí na sebe. Někdy se toho bojím. Jak se budeme snášet, když budeme jenom svoji?

Psychotesty. Dobrá pakárna. Nejdřív napsat test o sobě. Pak na pohovor. Vymáčkli ze mě, že jsem nerozhodný, ale vytrvalý a mám nějaký talent. A taky jsem klidný. Já jsem o sobě zjistil, že test na slovní hříčky jsem zvládnul, ale na počty a paměť to už bylo slabší. A taky logické myšlení nic moc. Asi to bude bída. Čtyři dělníci udělají práci za 9 dní. Kolik je třeba dělníků, aby udělali stejnou práci za půl dne? Nevím. Normálně jsem to nestíhal. Byl jsem ale úplně šokován, když jsem se dozvěděl, že jsem uspěl. Ale to už bylo v Košicích. Tam jsem dojel ve čtvrtek. V pátek jsem udělal něco málo práce a hned jsem jel domů. VSŽ nám totiž nezajistilo na víkend zámečníky. Domů sem se těšil. Přijel jsem ve 22.00 do Bukovce na kole celý mokrý. Bylo to super po skoro pětihodinové jízdě autem. Pak do postýlky a ráno vykopávat až do oběda brambory. Pak jsem jel domů si zahrát a večer jsme šli na Slezské dny. Šli jsme kousek pěšky a pak nás vzal bus. Moc se mi nechtělo chlastat. Ani jsme moc netancovali. Spíš tak pokecy s kámoši a občas pulečka. Vneděli jsme ještě zajeli do Bukovce a pak k našim na oběd. Vůbec se mi zpátky do těch Košic nechtělo.

V pondělí to začalo. Makal jsem od osmi do šesté večera. Samé problémy, a když jsme měli fajront, tak se objevil šéf odlévárny Ovčary. Ožralý byl jak prase a prosil nás, abychom ho odvezli domů. Po cestě nás přesvědčil, abychom se stavili do hospody, kde tak líbal Cliffa, že byl celý mokrý až potřeboval ručník. A pak chtěl mermomocí jet do bordelu. Samozřejmě, že jsme ho tam zavezli, protože byl neodbytný. Vlezli jsme do baru a něco si objednali. A on hovado ožralé, škaredé, staré furt chtěl holky. Přitom neměl prachy a pořád na nás tlačil, ať mu je půjčíme. Ať mu prý pomůžeme. To víš že jo! Já jsem se bavil, protože jsem řídil a nevypil ani kapku. Jsem kliďas, ale už chytám nervy. Nakonec jsme do toho bordelu zazvonili. Otevřel nám tlustý, škaredý zpocený bodyguard. Ptali jsme se ho, kolik chce vstupné. Prý 2500 SK. Marně jsme se Ovčarymu snažili vysvětlit, že tu tolik nemáme. Nevěřil a posílal nás do řiti hovado jedno. Byl dobře zvyklý na to, jak ho lidi poslouchají. Neměl rád, když mu někdo nevyhověl. My jsme ovšem nepolevili. Nakonec nás ještě pozval domů. Bylo po desáté večer. Neradi, ale byl neodbytný. Měl ale hodnou paní. Ta hned když ho viděla, tak poznala, že nejsme na vině. Clive se mu začal omlouvat, že jsme mu nemohli pomoct. Ovčary začal syčet jak had a přikládal si ukazovák na rty, aby to neslyšela jeho paní. A takový člověk se narodil v Jablunkově. No hrůza. A ještě se tím chválil.

Začal dobrá pakárna. Werky a dlouhé vysedávání s Angličany u večeře a v barech. Doslova to nenávidím. Poslední dobou potřebuju více soukromí, než pivo. A to je výstižné. Lehnout si a čumět do blba. Usnout, pak se vzbudit, chvilku si číst, psát, hrát na kytaru nebo na housle. Ve čtvrtek jsme měli volno. Chudáci Angláni zas nevěděli, co s volným časem. Je to pro ně úplný trest. Absolutně neumějí být sami ze sebou. Už plánovali nějaký výlet. Ale já jsem se vymluvil a šel navštívit Rotha z USA. Jenom tak. Podívat se na video z Frýdlantu, abych nemusel jít s nimi zabíjet čas. A tak celý den kromě té návštěvy byl jenom pro mne.

V pátek přiletělo nějaké Pelé asi z Brazílie. Viděl jsem je obklopené novináři asi ze dvou metrů. Zeptalo se mě, jak se vede v Bukovci a jak dojí kráva Dandula a ztratilo se mi ve výtahu. Sranda byla, když jsem jel dolů výtahem a vystupuju z něj. Dveře se otevřely a úplně mě oslepily blesky foťáku. Novináři obklopili výtah a čekali na chudáka Pelé až sjede dolů. Neztráceli ani sekundu a fotili všecky, protože chtěli být první. Tak jsem jim zamával a usmál se na ně. Andy chtěl strašně moc, abych mu sehnal Pelého autogram. Přece ale nebudu někde na něho čekat. Vždyť po mě ho taky nechtěl. Tak jsem mu jeho plakát podepsal sám a poslal mu jej po Johnovi do Anglie. John se tomu teda zasmál hodně.

V Košicích je super Jazz club. Jednou jsem si tam dokonce zahrá Suzanne. Úspěch. Chtěli další, ale byl jsem frajer a nepřidal. Ještě bych si nasral na hlavu. Byla tam jednou dobrá bratislavská grupa. Kontrabas, kytara a zpěvačka. Kontrabas dělal hodně krásnou muziku. Zpěvačka celkem dobrá, kytarista super. Neurval jsem z nich uši a oči a civěl tam téměř do fajrontu.

Měl jsem dobře jeblý sen. Šel jsem do werku a v Třinci v podchodu hrál Nohavica na kytaru a doprovázela ho dívka na flétnu. Normálně mě pozdravil a zeptal se, jak se daří Blafu. Ale jo, poděkoval jsem za optání a pro změnu se ho zeptal, jak mu to sype. Prý že nic moc. Další sen byl blbý a proto si ho nechávám v rukopisu.

Teď už ne sen. Sedíme s Johnem v baru a přišli tam nějací známí. Richard Muller s klávesákem Leškem. Mám je rád. Byl jsem na ně třikrát a nikdy mě nezklamali. Ale nehlásil sem se k nim. Od jisté doby na to kašlu. Už jsem se párkrát spálil. Radši jsem je nechal můj postoj ocenit. A pochopili to, aspoň mi nevynadali.

Konečně jsem se dovolal na fízly skrze těch psychotestů. Policajt Šimek mi řekl, že mě bohužel musí zklamat, ale je pro mě zbytečné jezdit do Olomouce. Super. Ptám se, v čem jsem selhal. To mi prý nesmí říct, to si musím vydedukovat sám. Tak se ptám, a co to je prosím vás to vydedukovat? Rázně zavěsil. Jsem v řiti. Z firmy mě vyhodí a policajti mě nechtějí. Hlavně že mě Alík, Borek a cajti z Bukovce informovali, že jsem vše udělal. Oni vlastně nesmí pustit do éteru informaci, že jsem blbý. Tak to musím zahrát na oči. Šéfovi řeknu, že musím hned v pondělí do Olomouce a tam mi zjistí, že mám nevyhovující zrak. Aspoň trošku toho rozumu mám.

Odpoledne nás Petrov pozval do hospody. Prý není Rus, ale Bulhar. Na ocelárně má celkem velké slovo. Chlastali jsme v té samé hospě jak s Ovčarym a místo zpátky do werku pustit pánev na konti, tak jsme se ožrali a odvezli Petrova domů. John mi na druhý den říkal, že měl okno. Já ne. Zrovna jsem se vzbudil na křižovatce, když se John hádal s nějakým Slovákem, který měl zezadu trošku pomačkané auto. John měl rozbitou espézetku. Kua pech! Samozřejmě jsem se zapojil do hádky a nerozuměl slovensky. Rozsvítila se zelená. Auta za námi troubila. Mladý slovenský řidič byl nervózní, my navalení, tak se nasral, naskočil do staré pomačkané zrezivělé škodovky a ujel. My také. Hotel, noční podnik a tam mi John usnul.

Další den byla tvrdá dřina a večer místo odměny hnusný fax od skurveného Bořka, který mi slíbil, že mě 30.9. přijede někdo vystřídat. Není nic jednoduššího, než tohle slíbit a pak poslat fax. Svatbu jsem měl naplánovanou půl roku dopředu. Měli se podle toho zařídit. Vzteklý jak pes jsem to volal Bobovi, který pochopitelně nebyl na schůzce, kde se o tom jednalo. Fax se na něj ale odvolával. Taky mě naštval. Ráno jsem to volal Alíkovi. Ta šla do kolen. Prý to neexistuje. Ať dělám tak, ať přijedu. John s Bobem se spojili, že mi zkusí nějak pomoct. Kéž by. Firma si se mnou hraje. Testují mě. Ale radši být bez práce, nežli vést takový život. Sám John mi řekl, že se rozvedl jen skrz firmy. Pořád pryč. Je teprve konec září a on už byl 150 dní mimo domov. Síla. Jakž takž začínám práci rozumět, angličtině ještě víc, ale nezůstanu? Proč? Alík, muzika, hory, prostě všecko. Hlavně prý nepořizovat dítě, než najdu džob. Celkem klidný jsem se večer vrátil z rachoty. Prý je to vážné. Doma pro to nemají pochopení. Přípravy na svatbu ve velkém, včetně zabíjačky a já se někde flákám v Košicích. Prý ať dělám všechno pro to, ať jsem v sobotu doma. Je husto!

Pak se to začalo srát. Přišla na mě krize. Normálně jsem volal Jurovi a hledal u něj pomoc jak u psychiatra. Díval se na to shora asi dobře. Řekl mi, že mám trojnásobný stres. Jak z práce, tak ze svatby a problémů kolem ní a hlavně z psychotestů. Ještě se k tomu dá přihodit angličtina a poskokařské práce pro Johna, který si neumí ani koupit cigarety a podobně. Šel jsem spát a vzbudil se až v jednu. Do prdele, vždyť jsem nezavolal Alíkovi. Co teď? Tak jsem seběhl do budky a rozespalý se zničenou hlavou mluvil z cesty. Nemohl jsem vázat věty atd. Normálně jsem cítil křeče kolem očí a bál se, že mě to všechno složí.

Další den se začalo trochu dařit. Nějak to napětí ze mě spadlo. Byl jsem na tom o dost líp. Tak jsem večer opět zavolal Alíkovi a zjistil, že je na tom špatně pro změnu ona. Já byl na rozdíl od ní celkem v dobré náladě a začalo to. Má hodně starostí a to ji cepuje. Bodejť by ne. Celé to znělo jako výtka, že tady jsem zašitý a nechávám problémy na ní a jejich rodičích. A pořád dokola. Prý furt jenom brečím do telefonu a pořád dokola. Tak jsem se i zmínil, že už nebudu a že jsem s Jurou včera mluvil a hodně mi to helflo, protože mě pochopil a u tebe to postrádám. A taky, že se mi zeptá na práci. Rozhovor jsme skončili blbě. Už jsem ji do rána nevolal. A pak už neměl vůbec příležitost, protože už do svatby nepracuje. Tak jsem ji jenom poslal pozdrav po její sestře.

Situace se zlepšila. Přijel Bob a byl zarostlý jak bezdomovec. Vypadal starší snad o 10 roků. Konečně! Vypadá to, že pojedu domů už snad v sobotu. Do prdele, ale jak? Vždyť se mi vlastně posralo auto. Odešla baterka. Trošku jsme se v ten večer rozchlastali a ráno byla kocovina jak prase. Bob s Johnem jeli do práce a já jel shánět baterku. Musel jsem koupit novou a normálně jsem ji byl schopný namontovat a auto uvést do provozu.

Vydup! Nesmím jet domů autem. Takže pojedu vlakem. Budu bez auta dokonce i na svatbu. Vůz tady musím nechat Karlovi, který tady bude místo mě od pondělka. Bob odjede ve středu a Karel neumí ani slovo anglicky. A bude tu jenom s Johnem, který neumí česky. Iba „nech sa páčí“ a dělá u toho Indiána a směje se tomu Apači. Zítra už jedu, hurráá!

A už jsem ve vlaku. Jen to tak frčí. Konečně pryč z té pakárny. Za zašitý peníz jsem koupil foťák a pocvakal trošku Košice. Ve vlaku byla sranda. Plno Ukrajinců jelo do Čech na rachotu. Také s námi v kupéčku seděli dva. Jeden tak před šedesátkou a druhý kolem čtyřicítky. Všichni měli zkažené zuby. Ale byla s nimi sranda. Hlavně s tím mladším. Byl ukecanější než já a to už je co říct. Vyprávěl, jak byl na vojně v Kazachstánu, pak taky v base a všude možně. Jak tam vytrhali kočce zuby a naučili ji hulit péro. Nachytal je kapo a spálil ji v peci. Humus! A to jejich víno. Vychlastali jsme jim celou flašku a koupili jim nějaké to pivko. V Žilině jsem jim začal hrát na housle a skončil až v Čadci, kde jsem přestupoval. Konečně Jablunkov. V neděli do Bukovce a večer na Alenčino přepíjení svobody do Ameryki.

V pondělí jsem do rachoty nešel. Sprostě jsem zaspal po Alíkově přepíjení svobody. Prostě se mi nechtělo do práce. Proč taky? Vždyť jem 3 týdny nebyl doma. Tak jsem zavolal šéfovi a on neprojevoval vůbec žádné pochopení. Zítra v šest ráno musím být na Nové huti a instalovat tam probublávací zařizení IPV do ocelářské pánve. S Alíkem jsem zafrčel do Polska koupit nějaké náušnice. Podařilo se mi u toho zlatníka rozbít sklo, slíbit, že si ty náušnice koupíme a už se tam ani nevrátit s rozměněnými penězi. U konkurence měli totiž lepší.

IPV jsem nainstaloval a přišel na firmu. Vzali mě zkrátka. Za včerejšek bulka, ale že to je poprvé, tak snad dovolená. Kdy chci paragrafy? Počítal jsem, že vyberu celý týden náhradní volno a byl jsem rád, když jsem dostal volno na středu na zabíjačku. Ta byla super. Akorát že nejsem dobrý řezník a hned na počátku jsem si ublížil nožem na ukazováčku. Mistr řezník mě ohodnotil asi tak, že chválil jenom švagra Richarda a mě řekl na svatbě, že jsem byl slabý. Beru. Nejsem nejzručnější.

Ve čtvrtek Nová huť. IPV vypadá na výměnu během soboty, neděle. Koupil jsem chlapům z provozu flašku, ať tam nemusím jezdit během svatby. Vzali to. Vzal jsem si poslední půlden dovolené a navštívil Vesuvko a poptal se na práci. Vypadá to, že by mě brali všemi deseti. Jenomže je to konkurenční firma a nevím, co na to řekne smlouva. Uvidíme…

V pátek ráno zpověď, přijímání, na čajocha s rumochem. Pak mi Alenka odjela a přijeli až večer, když se už mělo jet pro šaty do Bystřice a květiny. Šaty byly, květiny ne. A ráno to začalo. Průjem, ožralý Janek za volantem. Květiny, snídaně, hosté. Bukovec. Výkupné za otevření branky. Řezání a štípání dříví. Výkupné za nevěstu. Pár přepadení pseudogangstery v Bukovci a v Písku. Mše svatá v Alžbětinkách. Prstýnky. Ano. Oběd. Mionší. Tancování. Housle. Pulky. Jídlo. Únava. Nevěstin klobouk na moji hlavě. Obě moje ruce plné tašek s chlastem a květinami. Blití na náměstí. Svatební noc. Super. Jsem šťastný. Asi jsem nezblbnul. Neděle. Snídaně. Bukovec. Po pulce. Návrat k našim a tam poprowki a celkem už unavení k nám na byt.

Probuzení do reality. Pá Alenko. Musím do rachoty. Pusinka a hezký románek začíná…

A pak to začalo. Bydlíme spolu, sdílíme jedno lože, jezdíme oba do práce. Máme se rádi, hádáme se a taky jezdíme do Bukovce. Tam se mi líbí. Jednou jsme takhle rozváželi hnůj. Normálně jsem další den necítil ruce. Vůbec se tam člověk dobře odreaguje. Třeba v lese. Sekyrami čistíme les vrácený restitucí. Hotová džungle. Komunisti ho nechali zdivočet, vrátili ho lidem a teď čistěte, nebo budete platit pokutu. Takže je trochu ze mě i zálesák.

Ve středu jsem přijel ráno do práce a poslali mě pro pas, že musím jet do Katowic. Prý až do soboty. S Cliffem a Johnem. Byli to celkem dobří kluci. Taky Poláci v huti byli kamarádští. Ukazovali jsme jim zařízení, které mi připadalo zbytečné a oni o ně projevili zájem. Nakonec tam nebylo špatně. Dokonce tam byly i kurvy. Ale nic pro mne. Za prvé jsem ženatý a za druhé 150 DEM je taky hodně. Jednou jsme jeli s Cliffem večer z huty a měli jsme se zabít. V zatáčce na dálnici nám jela v protisměru dodávka a my jsme se s ní minuli na poslední chvíli. Žijeme. Cliff mi srdečně popřál, ať si najdu dobrou práci a dokonce jsem slyšel, že byli se mnou spokojení. Bodejť by ne, vždyť jsem si dal taky záležet.

Už jsem to měl za pár. Práci jsem si sháněl opravdu na čtyři strany. Jak na kontilití v Třinci, tak na exportu u Brónka, tak ve Vesuvku, tak na ředitelství. Brónek mě posadil do čekárny. Prý až se tam uvolní nějaký flek, dají mi vědět. Vesuvko mě prý zavolá. Jo, ještě jsem zapomněl na celníky. Momentálně neberou. Na kontilití je to prý bez šance. Jedině prý na ocelárnu. Tak na to vám kašlu, šéfe! Není to vůbec jednoduché najít si džob. Jezdil jsem i po různých spedičních firmách. Všude nezájem. Není to sranda.

Jednou v neděli jsme si udělali s Blafem u nás v bytě zkoušku. Super. Zahráli jsme si něco, dokonce i vypili. Zapíjeli jsme totiž se zpožděním ještě moji svobodu a naši svatbičku. A tak jsem kluky odvážel do Třince ožralý jak poleno a Alíka na šichtu. Láďa s Bublem měli okno a já jsem s nimi v chlastu držel krok. Janek mě dokonce pochválil, že dobře jezdím. Není možné.

Ráno jsem jel naposledy vozem do Ostravy. Třinec, Hnojník, Třanovice, Těrlicko, Havířov Šenov, firma. Proseděl jsem tam celý den. Dostal jsem výstupní papíry a svěřil se jim, že jsem se byl ptát na práci u konkurence. Stejně jsem byl sledován. Věděli o každém mém kroku. Přesto mí popřáli hodně štěstí a šéf se mi u toho díval přímo do oči. Good by HS.;;