**CESTY**

**PORTA 2000**

Naše rodinná pseudodovolená. Na Cyrila a Metoděje jsme vyrazili do Pelhřimova. Zajeli jsme tam po dálnici asi za pět hodin. Ubytovali jsme se v hotelu. Do večera bylo ještě daleko, tak jsme si zajeli na vodní nádrž Želiv. Tam jsme si pronajali loďku. Alena se Zuzkou z toho byly vyplašené a pořád chtěly na břeh. Přesto jsem je tam hodinku potrápil. Se mnou se přece nemusí bát. Mám přece nějaké zkušenosti z Victoria Point. Konkrétně z výletu k ústí Eprapah Creek a kolem ostrova Coochiemudlo.

Zpátky do Pelhřimova jsme jeli přes nějakou oblast s polámanými lesy. Plno vyvrácených a polámaných stromů a větví. Auto před námi jelo asi dvacítkou, a tak nás na to upozornilo. Až později jsme se doma dozvěděli z televize, že tudy prošlo nějaké tornádo nebo hurikán.

Pelhřimov je velice krásné městečko. Trošku mi připomíná místo, kde zažívaly Rychlé šípy své příběhy. Úzké uličky, prostě Stínadla. Zašli jsme si na náměstí na pivko a poseděli tam až do tmy. Ráno jsme vyrazili na Červenou Lhotu. Bože, tam bylo lidí. Dokonce jsme tam potkali mého bratrance Dana s rodinou a taky houslistu Krobota z Huntingu. Málem jsem ho bez té kšiltovky nepoznal. Alena si byla jistá, dle informací od spolupracovníka, že tam má být pohádkové léto. Měli jsme ale smůlu. Nic tam nebylo. Prý až v neděli. Takže jsme přes moji mrtvolu odešli s tím, že se tam vrátíme až v neděli. A pak začalo dobrodružství. Jeli jsme směrem na Písek. Na úzké cestě v polích mě předjíždělo auto s přívěsem, zapomnělo na něj a udělalo přede mnou kličku. Buch do dveří! Troubil jsem na hajzla, svítil, ale ten jenom přidával na plynu a ujížděl mi. To byla honička jak vystřížená z akčního filmu. Přes vesnici stovkou a nejde ho chytit. Za obcí se mi podařilo k němu přiblížit aspoň na takovou vzdálenost, že jsme opsali SPZ. Pak jsem teprve zastavil a šel odhadnout škody. Chválabohu! Minimálně odřený lak. Ještě že tak.

Před pískem jsme se stavili v nějaké vesnici na oběd. Což o to, jídelníček celkem slušný. Seděli jsme venku na terase s vyhlídkou na hřiště, které bylo právě lajnováno. Ale hajzlíky, ty byly přímo odporné až hnusné. A taky co bylo na mě moc, tak když jsme obědvali, tak si k napojenému stolu sedly holky prdelama na něj a dívaly se na hřiště. Zeptal jsem se jich, jestli si mi nechtějí sednout do talíře. Prý že ne a žádná další reakce.

- A vám by to nevadilo, kdybyste jedly a někdo by na vás takhle vystrkoval zadek?

Zůstaly tak sedět asi dalších patnáct minut a pak teprve svinuly plachty.

Do plzně jsme dorazili až v 17.00. Nejdřív jsme našli Výstaviště, přihlásili se u prezentace, nafasovali placky a šli se ubytovat na kolej, která se nacházela na Slovanské ulici. Celkem levné. Dojlůžkový pokoj za 300 kč. Zpátky na Výstaviště jsme jeli tramvají. Systém kupovaní jízdenek byl děsný. V trafice nekoupíte nic a automaty jsou pouze na drobné a když je nemáte, anebo automat nefunguje, tak jste v prdeli. Revizora tyto problémy údajně vůbec nezajímají.

Na další zastávce vtrhly do tramvaje tři holky v pubertě a ta jedna hned hopsla na sedadlo. Normálně předběhla starou babičku a měla drzé řeči a ještě je ke všemu vyzpěvovala v té pepiččině:

- Víte, mě hrozně bolí noha. Já jsem spadla z velblouda a jsem po operaci. Jestli chcete, tak vám ukážu jizvičku.

A začala vytahovat nohavici. Ty další ji samozřejmě přicmrndávaly, že to je pravda. Babička byla nad věcí a jenom jim řekla:

- Nebojte se holky, taky vám jednou možná bude osmdesát

- No a co, mě už je čtrnáct…

A další podobné pindy. Taky jsem to nevydržel a hodil mezi ně poznámku:

- Pásek a řezat!

Chvíli držely hubu a dívaly se na sebe. Možná že bylo na místě je tam vyfackovat. Zasraní Pepíci. Člověk je tam chvilku a narazí za den na tři takové nepříjemné výstřelky.

Zadní vchod na výstavišti jsme našli s obtížemi. Dali jsme si nějakou tu polévku a pivo. Jo, a já jsem do sebe hodil tři Johny Walkery. V 19.00 začal v amfíku program. Hrála se vlajka a pak měli vystoupení Poutníci. Děkuji. Nemusím. Nic proti jejich kvalitě, ale těží pořád z Křesťana. Víceméně mi všecky kapely splývaly do šedi. Jak Tempo di Vlak, U Style, Messalinda. Snad se trochu vyjímalo Divadlo, ale to jen díky pohybovým kreacím. Mým hřebem večera byl Pacifik s Helenou Maršálkovou. Hlavně oblíbená písnička naší kapely – Výprava velrybářská. Kolem půlnoci jsme šli spát.

Ráno jsme zažili šok hned po probuzení. Asi jeden metr čtvereční stropu spadl na zem u okna. Ještě štěstí, že tam nebyla žádná postel, protože kdyby to řachlo na Zuzku s Alenou tak nevím, nevím. Centimetr tlustá omítka by už byla schopná minimálně rozbít hlavu. Taky že se pořádně roztříštila o radiátor a židli. Pokoj jsme raději neměnili. Není přece možné, aby v tom samém pokoji spadla omítka ještě jednou. Nechali jsme to jen uklidit a já jsem šel odevzdat láhve a koupit nějaké to pivko.

V 17.00 jsme měli scuka u recepce se zbytkem kapely. V 18.00 jsem byl domluvit pořadí na scéně. Hráli jsme nějak kolem 21.00. Porota: Wabi Daněk, Miloš Dvořáček, někdo z Plavců, Ota Maňák ze Sluníčka a další. Vybrali jsme čtyři písníčky. *Chlast, Maródka, Isidor a Amnestyja*. Úspěch jako blázen. Normálně jsme rozhýbali publikum. Dvořáček pak za námi lezl napitý jak kůň a tak chválil, až jsme mu koupili panáka. Prý udělá všechno pro to, abychom byli ohodnocení. A kdo ještě hrál mimo nás? Roháči, Onen svět, Holub na střeše, Petr Makula a Kiďák Tomáško, který byl mimo jiné náš soused na ubytovně. A pak začalo lít jako z konve. Když hrál BG Styl, tak se porota rozutíkala, že je nebylo vidět a my jsme žrali uzené žebro až jsme se s Alenou pohádali a pak běželi v dešti na tramvaj a jeli načerno k ubytovně.

Tentokrát žádný strop nespadnul. Byla sobota. Dopoledne jsme měli recitál U Sudu. Začínali jsme jako první v 11.00. Představil jsem nás jako kapelu z Goralie, která se nachází asi 40 hodin cesty od Austrálie. Plus mínus jsem vždycky uvedl o čem ta daná písníčka je, nebo bude, nebo byla. Lidi jsme si získali a poznali to na dvou přídavcích. Pak jsme točili rozhovor pro Českou televizi. Folková setkání:

- Včera jste to tady celkem roztočili. U vás ve Slezsku to taky tak pokaždé roztočíte?

Buble na to:

- Jo na Goralii, tam se to točí ještě víc. Však se přijeďte někdy podívat.

A jak dopadly výsledky? My jsme nebyli ocenění vůbec. Kupodivu ani BG Styl. Všecko si rozdali mezi sebou Pepíci a na Moravu a Slezsko se vysrali. Jaké bylo vůbec kritérium udělování cen? Neměla by být porota zbavená svéprávnosti? Budeme se příštím rokem vůbec hlásit do nějaké soutěže? Pokud jako finalisté postoupíme do kraje, tak snad jo.

V Plzni jsme ještě snědli oběd a rozloučili se s klukama. Autem jsme bloudili z Výstaviště na Slovany jako diví skrz rozkopaných cest a objížděk. Razantně jsme zrušili nocleh ze soboty na neděli. Když se pořadatelé začali šprajcovat, že to tak nejde, tak jsem na ně vyrukoval se spadlým stropem a hned všecko šlo. Rozhodli jsme se s Alenou a Zuzkou, že už dnes vyrazíme do Pelhřimova. To, co jsme jeli mimo dálnici těch dobrých 10 hodin, tak jsme dnes po dálnici zajeli za 5 hodin. To byla síla. Lilo a lilo a my jeli po dálnici 120 až 130 km/h směr Praha, Humpolec, Pelhřimov. Tam jsme si koupili stejný hotel jak minule a vydatně odpočívali.

Ráno jsme vyrazili hned po snídani do Červené Lhoty. Počasí bylo slibné. Před jedenáctou jsme byli na místě. Akorát Alena byla zklamaná z Pohádkového léta. Žádné dobové kostýmy, žádná pohádková atmosféra, jenom obyčejné loutkové divadlo. Teda ne, to bych urazil loutkáře. Hráli s dřevěnými loutkami Šípkovou Růženku tak dobře a vtipně, že to i mě chytalo za srdce. A což teprve Zuzanku. A taky jsem se tam naučil jednu moudrost. Loutkoherec chtěl dát k hlídání nějakou loutku a vybral si dospělou osobu. Zdůvodnil to asi tak: Děti si závidějí a dospělí si naopak přejí.

Zámek Červená Lhota je moc moc pěkný. Kdo viděl Zlatovlásku, tak ví, o čem mluvím. Akorát na lodičky nechtěla ani Zuzanka ani Alena. Nevím proč, ale zámky mě nebaví uvnitř, ale zvenčí. Nějak jsem to tam ale protrpěl. A proč se jmenuje Červená Lhota? Katolický šlechtic si vzal protestantku. Samozřejmě náboženské neshody narůstaly a vyvrcholily asi tím, že manželka vyhodila manželův kříž ven oknem. Ten za ním vyhodil manželku. Ta se samozřejmě na skále zabila a zdi zámku byly potřísněné krvi. Služebnictvo denně skvrny zabělovalo vápnem, ale další den tam byly opět. A tak přemalovali zdi zámku na červeno.

Cesta domů byla velice super a rychlá. Zvládli jsme to za 5 hodin s jedinou zastávkou k natankování.

**ZUBEREC**

Chudák Zuzanka nám onemocněla a to nám je třeba jet na čtyřdenní dovolenou do Roháčů. Nakonec jsme museli bez ní. V Bukovci jsme přibrali švagra Bohuše a jeho nastávající. Vzali jsme to přes Żywiec. Pak jsme uháněli směrem na Korbielów. Hranici jsme překročili někde u Oravy a tam se i stavili na kávu.

Alena i Bohuš byli poprvé na Oravě, tak jsme se museli na chvíli zastavit u přehrady. No na koupání to určitě nebylo, vždyť je konec září. Ale ta špinavá voda, ten bordel na pláži. No připadalo mi to odpuzující. Asi jsem a budu dlouho rozhýčkaný Austrálií a hlavně tou čistotou tam, která u nás schází na každém kroku.

A jsme v Zuberci. V CK AM tour jsme nafasovali instrukce k ubytování. Ve vesnici jsme našli překrásný barák, jehož zadní část nám byla plně k dispozici. Dva dvojlůžkové pokoje, kuchyňka, dva záchody a sprcha. Cena pouze 180 kč za postel. Pan domácí nám doporučil, ať si zajdeme do Muzea oravské dědiny. Tak jsme se k tomu po ubytování odhodlali.

Jen co jsme se rozjeli, tak jsme zjistili defekt. Rezerva je v pořádku, ale defekt je třeba opravit. Je teprve čtvrtek, a co když se něco semele do neděle? Zajeli jsme do AM tour a tam nám poradili autoservis na druhé straně vesnice. Tam odsud nás poslali do pneuservisu v Nižné. Ještě štěstí, že tam bylo otevřeno. Oprava defektu mě stála jenom 100 kč.

Když jsme v Nížné, tak zajedeme do Trstené navštívit mého spolubojovníka z Hradce Králové Mira Kofrita. Bohužel jsme ho doma nezastihli, tak jsme se s pomocí telefonu dohodli na zítra.

Ráno po snídani jsme zajeli na Zverovku a tam odsud turistika přes Látanou dolinu na Sedielko Zábrad pod štítem Rákoň. Možná jsme mohli pokračovat po hřebenech přes Volovec a Ostrý Roháč, ale měli jsme obavy, že zatmíme. Tak jsme se spustili dolů k Tatliakovému jazierku. Ten přechod přes ty hřebeny byl dost náročný. Hlavně výškový rozdíl. Ještě že byl dole otevřený ten bufet, čili bývalá Tatliaková chata. Dali jsme si po pivku a někteří dokonce i polévku. Napsali jsme pohledy a pokračovali na Roháčská plesa. Lidí se na horách z důvodů hezkého počasí vyskytovalo hodně moc. Roháče jsou nádherné a také ta jezírka. Pak jsme šli ještě po cestě dolů k nějakým vodopádům a finišovali jsme po asfaltce k autu. Ale to už jsme opravdu mleli z posledního. Pak jsme se dobře zrehabilitovali u oběda. Moc dobré jídlo a také pivo Urpín.

Řízení vozidla jsem přenechal švagrovi. Jeli jsme dát se trošku dokupy a pak hurá do Trstené ke Kofritovi. Nikomu kromě mě se tam nechtělo, ale bylo dobře. Zavzpomínali jsme na vojnu, vypili dvě flašky Napoleona a sežrali hodně chlebíčků. Doma jsme byli až někdy k půlnoci.

V sobotu jsme si trošku pospali. Pak jsme sedli do auta a jeli na Myšičkovou. Tam odsud jsme šli na Bielou Skalu. Převýšení jako blázen. Ale pak ta nádhera. Procházka skalním městem a ty rozhledy. Z jedné strany Liptovská Mara a Tatry a z druhé strany Oravská priehrada a snad polské Beskydy. A ten Sivý vrch před námi, no něco nádherného. Ale bohužel Alena měla problém s kolenem a asi by tam odsud zpátky nedošla. Tak jsme se museli rozdělit. Bohuš s Karinou pokračovali přes Sivý vrch a další vrchol do Zuberce. Popisovali, že to bylo super a hlavně náročné. Přes skály se lezlo pomocí řetězů. My s Alenou jsme se pomaličku belhali zpátky k autu. Trošku mi to bylo líto, ale její radu, ať si tam zajdu a pak že ji doženu, jsem neakceptoval. A udělal jsem určitě dobře.

U auta jsme byli asi ve 2 hodiny. Abychom nějak rozumně využili čas, tak jsme zajeli do Brestovej, kde se nachází to Muzeum oravské dědiny. Samé staré chalupy. Něco podobného jak skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. Cítil jsem se tam jako v ráji, akorát že mě bolely nohy, měl jsem hlad a hroznou žízeň, protože ten krypl u baru v Kolibě o nás nejevil vůbec zájem. Pak jsme si to vynahradili u oběda.

Dobrou tečku jsme udělali večer v hospodě. Ne že by jsme nějak juchali, ale byli jsme v rolích pozorovatelů. Místní banda, která se tam zpíjela v montérkách nakombinovaných se šusťakáma a mokasínama, tam po sobě řvala a hádala se o tom, „ako sa kto v práci zajebavá, komu sa leje za chrbát a ako si dobre žijú tí, čo sú pod strechou“. Najednou se začali chytat za krky. Číšník zhasnul světlo a kohouti vypadli ven. Přes okno bylo vidět, jen jak lítají ruce. Pak se vrátil jeden s rukama od krve a později druhý s rozbitou hubou. Spolu si už nesedli, ale chlastali dál.

Ráno jsme se sbalili, rozloučili s domácím a jeli domů. Směr Oravský Podzámok, Dolný Kubín, Žilina, Jablunkov a do Bukovce pro Zuzanku.

**CHORVATSKO**

K autobusu naše familie přišla poslední. Měli jsme určená sedadla. Já úplně vzadu s nějakýma klukama, kteří se později projevili jako fajn společníci. Alena ze Zuzkou seděly hned přede mnou. Další zastávka byla v Mikulově, kde už samozřejmě nepršelo. Ale chválabohu jsme si ještě mohli zaplatit za hajzlíky. Zdůrazňuji, že to byla poslední možnost. Pak už jsou hajzlíky všude zdarma. Jak v Rakousku, kde jsme během noci zastavili jednou, tak i ve Slovinsku. Jinak jsem se na jízdu Slovinskem a Rakouskem velice těšil, ale stejně jsem ji přespal, což bylo zase prospěšné mému organismu.

Probudil jsem se až v pět ráno. Autobus projížděl chorvatskými Alpami. Šílené serpentiny. Z jedné strany hluboká propast a z druhé strany hory a skaliska. Téměř minimální porost. Sem tam vesnice. Baráky ovšem nebyly pohromadě, ale roztroušené. A co bylo velice smutné, bylo jich velice moc zdemolovaných a rozbitých po válce. Na jednom baráku jsme zaznamenali i průstřel přes obě zdi. Lidi samozřejmě poumírali a ti co přežili, tak se odstěhovali, a tak tam ty ruiny stojí jako memento. Tam si člověk teprve uvědomí, čeho je schopná taková národní nebo náboženská nesnášenlivost. Uvědomit ano, ale pochopit se to nechce. Soused zabije souseda, bratr bratra. Tragédie.

Po ránu jsme udělali ještě jednu zastávku. Záchody ke vší smůle byly zdarma a dokonce i s papírem. U řidičů jsme si dali kávu. S přibývajícími hodinami se začala v autobuse zvedat i teplota. V 10.00 podle programu vjel autobus do přímořského městečka Biograd na Moru. Když jsme vystupovali v kempu Mia, vítaly nás s obrovským řevem cikády.

Ubytovali jsme se ve stanech. Nafasovali jsme jako tříčlenná rodina čtyřosobový se dvěma ložnicemi. Rozbalili jsme věci a jelikož jsme do večeře měli čas, šli jsme se podívat na pláž. Pro jistotu jme vzali sebou karimatky a udělali jsme dobře. Pláž byla kamínková a kamínky tuze ostré. Naproti nám se nacházel ostrov Pašman, který mě hned motivoval k tomu, že si na něj do konce týdne zaplavu. Zuzka byla v sedmém nebi. Hned chtěla nafoukat rukávy a už byla ve vodě.

Před večeří jsme si ještě zašli s mazáky, kteří už tady byli loni, do města změnit mařeny na kuny. V přepočtu na naše vycházela kuna přes marku na 4,50 kč, kdežto přímý převod byl 5 korun za kunu. Po večeři jsme šli ještě jednou s delegátkou našeho zájezdu, která nás zavedla ke směnárně a poště, odkud se dá telefonovat. Seznámila nás s možnostmi, které nám může poskytnou Biograd a u mapy nám ukázala, na jaké ostrovy se dá všude zajet a jaká plavidla použít. Přesvědčila nás zároveň, že nejlepší je použít organizovaných zájezdů. Cenově to nevypadalo špatně. Pak jsme se rozdělili a šli se projít městečkem. Škoda, že byl zavřený kostel. Bloudili jsme labyrintem uliček a sledovali, jak žijou večer v Biogradu všechny hospůdky, pizzerie, stánky s různými suvenýry, promenáda kolem nábřeží a podobně.

Večer jsme poseděli se sousedy od stanu a vypili nějaké to české pivko z plechovky a prokládali to slivovicí a fernetem. To byste neuvěřili, ale se zatměním slunce přestaly řvát cikády. Z města bylo slyšet muziku. Řekněme disco. Vysomroval jsem si vycházku a šel ještě na procházku. Viděl jsem tam hrát naživo asi desetičlennou kapelu. Moc se mi to líbilo. Mandolína, kytary a kouzelné vokály. Do kempu jsem se dopotácel až ve dvě ráno.

V šest mě probudil řev cikád. A taky se mi chtělo cikat. Snídaně byla v 8.00. Alena se Zuzkou ještě vyspávaly, tak jsem jim udělal servis a přinesl jim snídani až pod nos. Pak jsme šli na pláž. Karimatky, rukávy pro Zuzku, nafukovací matrace, boty do vody. Ten ostrov naproti, ten mne lákal. Odplaval jsem hodně daleko od břehu. Typnu si, že asi takových 300 m. Vůbec se mi ale nepřiblížil. I na matraci jsem to zkoušel. Dokonce jsem na ni usnul a nějak mě to odneslo. Pak jsem nemohl najít místo odkud jsem vyplul. V poledne byl takový hyc, že jsme šli s radostí do kempu na oběd. Ve stínu borovic, na kterých hnízdily cikády, bylo daleko snesitelněji než na slunci. Taky pivo z lednice bodlo velice. A znovu pláž. Zuzku neustále lákaly tobogány. Čryři jízdy 10 kuna. Taky jsem si sjel. Ale ne na standartním modré, ale na červené klouzačce. Ze stejné výšky přímo do bazénu. Po břichu jsem brzdil o hladinu ještě dobrých osm metrů. Až mě bolely prsa.

Nějak jsme se skamarádili se spárovaným klukem a holkou z Mostů. Večer jsme s nimi zašli na procházku. Vzali jsme to přes promenádu, kde byly velice vyšpičkované ceny. Ale chuť na mořské příšery byla. Tak jsme vlezli do středu města. V restauracích a před nimi na zahrádkách se jenom jedlo, pilo a žilo. Jaké tady mají ceny? Klekl jsem si na chodník a luštil menu na tabuli úplně dole. Vysmátá číšnice nám přinesla jídelníček a zavedla nás ke stolu. Já jsem si objednal lignje na žaru a Alena lignje pržene. Obojí jsou kalamáry, jak jsem je chytal a jedl s Davidem na Victoria Point v Austrálii. Já jsem měl grilované v celku i s těmi vousy. Alena měla nakrájené na kolečka a smažené. K tomu pivečko Ožujsko. Jenom jsme si tak lebedili.

Málem bych zapomněl. Taky jsme se zúčastnili seznamovacího večírku. Byl jsem požádán, abych se zúčastnil s kytarou. Bohužel na mě padla úloha baviče. Nejenom že jsem vyplňoval mrtvé mezery písničkami, ale taky vtipy. A nikdo nic. Ani panáka. Akorát tleskali a smáli se. Dobří lidi, ale nesmělá parta. Tak jsme si vytvořili skupinku. Alena, já, Zuzka, Igor a Pavla. A bylo nám spolu dobře.

V útery jsme podnikli plavbu na ostrov Vrgada. Když jsme se vzdalovali od břehu, měli jsme možnost obdivovat krásy Biogradu z větší dálky. Taky jsme se přiblížili k ostrovu Pašman. Byl hyc, ale loďka jela celkem rychle, takže nás ofoukával větříček. Na otevřené moře jsme se vlastně vůbec nedostali. Z levé strany pevnina a z druhé ostrov Pašman a Ugljan. Konečně po 45 minutách vidíme Vrgadu. Poznali jsme ji podle kostelíčka na kopci. Většina posádky šla hned na pláž. Naše skupinka vystoupala křivolakými uličkami mezi baráky až na vrchol kopce ke kostelíčku. Škoda že byl zamknutý. Tak jsme před ním džáhli pivko, nějakou tu svačinku a někteří si zakouřili. Byl tam odsud krásný výhled. Jak na jih, tak na sever. Moře, zálivy, ostrovy. To je něco pro mě. Skutáleli jsme se dolů a po stezce, která vedla strmým břehem, jsme se doloudali za zbytkem posádky na písčitou pláž. Nádherné koupání. Šnorchloval jsem za mušličkami a nějak se mi nedařilo. Zuzka našla mušličky i bez brýlí. Také tam nebyli živí ježci, akorát jeden mrtvý plaval po hladině. Škoda že jsme byli limitováni odjezdem lodi ve 13.00. V kempu jsme byli v 15.00. Ještě jsme využili čas do večeře a znovu k vodě. Po večeři jsme zkusili s Igorem doplavat k ostrovu, který leží nejblíž k nám a je položený mezi Biogradem a Pašmanem. Dostali jsme se tak do poloviny. Dál jsme měli strach. Taky už zapadalo slunko.

Byla už tma, když jsme vyrazili do ulic. Vlastně jsme si to namířili přímo na promenádu. V moři v ohraničeném prostoru bylo pět dětských motorových lodiček asi na baterie, které obsluhoval maník v potápěčském neoprenu. Zuzka hned po nás vyloudila 5 kuna, že si chce zaskutrovat. Byla sice tma, ale ze dna moře svítily lampy, které prostor ohraničovaly a osvětlovaly. Po 5 minutách motor vypnul. Servisman se přibrouzdal k Zuzce, která byla na protějším konci břehu a spustil loďku znovu do chodu. Chtěl jsem mu zaplatit dalších 5kuna, ale odmítll je ze slovy, že je to grátis. Teprve když přišli další zákazníci a obsadili lodičku, došlo mi, proč to udělal. Kdyby tam už Zuzka nejezdila, tak by tam chcípnul pes a pozornost na business by nebyla ničím upoutaná.

Promenáda byla jako vžy přelidněná. Jedině v restauracích s astronomickými cenami bylo prázdno. Koupili jsme Zuzance laserovou baterku, jak se s ní nesmí svítit na tělo a hlavně do očí. V jedné hospůdce na kraji města jsme si dali chobotnicový salát a nějaké to pivo. Byl tam velice neochotný číšník. Igor mu měl sto chutí jebnout. Zase nás ale potěšili dva kluci s kytarou. Zahráli nám dvě chorvatské a dostali ode mě 20 kuna. Prosil jsem je, ať mi půjčí kytaru, že jim něco zahraju. Slíbili že jo, ale později. Laserovou baterku jsme museli reklamovat, protože u ní nešlo vyměňovat nadstavce. Vyměnili nám ji v pohodě. Ještě jsme si s ní užili i v kempu. Seděli jsme před stanem a kolem nás jenom lítaly červené světlušky. Baterku tam měl skoro každý z našeho tábora. Nějací Holanďané zrovna stavěli stan a po jejích děckách ty světlušky jen tak lítaly. Zuzanka na ty kluky určitě nesvítila, ale zdupa jsme schytali jenom my, protože jsme byli nejblíže a rozuměli anglicky.

Ráno 25.7. jsem přichystal holkám na stůl snídani a vyrazil do města. Měl jsem k vyřízení 3 věci. Poslat pohledy, zatelefonovat domů a koupit Zuzance kytku k šestým narozeninám. Byla středa. Volal jsem našim. Prý pořád leje a leje. Povodňová pohotovost 3. Stupně. Šel jsem koupit kytku. Říkám:

- Cvěty dlja dočki.

Nerozuměla.

- Děň roždjenia u dočki.

Nerozuměla.

- Květy pro dcerku.

Rozuměla a pomohla mi ji i vybrat.

U stanu jsme ji pogratulovali a nebyli jsme sami. Těch čokoládek, co dostala. Ale co bylo nejpěknější, tak ten dort v podobě půlky melounu a v něm svíčka ve tvaru šestky. Úplně pěkná oslava.

Kolem 9.30 jsme vyrazili do aquaparku. Tam jsme šli z toho důvodu, že tam jsou na vodě trampolíny, nafukovací ledovec a klouzačky. Protože jsme tam byli dřív, tak jsme toho využili zdarma. Od deseti se už tam vybíralo vstupné 10 kuna. A vůbec, bylo tam i perfektní ležení. A taky byla možnost půjčovat si různé vodní kola a kajaky. Hned jsme toho využili a pronajali si vodní kolo s klouzačkou. Odplavali jsme dost daleko od břehu. Alena se sklouzla a pak nemohla nahoru. Tak jsem ji musel pomoct. Zuzanka se té klouzačky bála úplně.

Taky jsem si půjčil na hodinku kajak. Vyzkoušela to i Alena, ale nějakým způsobem se hned udělala. Pak už víc nechtěla. Vzal jsem to směrem k tobogánům. Zuzanku jsem posadil za sebe. Samozřejmě i s rukávy a raději jsem jel blízko břehu. U tobogánu jsem ji vysadil a pádloval směrem na jih. Taky kolem břehu ale trošku ve větší vzdálenosti. Sem tam kolem mě přejel vodní skútr, nebo motorový člun a celkem mě to rozházelo. Člověk už je ale na leccos zvyklý z jižní polokoule. Večer jsme zašli na pizzu a dali si ji moc dobrou. S krevatami i s mušlemi.

Příští den jsme byli opět v aquaparku a na pláži. Tentokrát jsem neváhal a vypůjčil si kajak s cílem dorazit na ostrov mezi pevninou a Pašmanem. Makal jsem jako ďábel, ale ostrov se mi nějak nepřibližoval. Od pevniny jsem se ale vzdaloval. Asi uprostřed byly velké vlny. Někdy i kolem dvou metrů. Snažil jsem se je zvládat kolmo a někdy jsem měl i příď nad hlavou. Pak se to zas uklidnilo. K ostrovu jsem pádloval půl hodiny. Přistál jsem u skalisek a když jsem se chtěl vylodit, tak jsem nedosáhl na dno a udělal se. Trochu jsem se potrápil, než jsem kajak obrátil dnem dolů a dostal jej k břehu. Byla tam nějaké ženská. Sbírala nějaké bylinky, nebo květiny. Tak jsme se pozdravili. Deset minut jsem si odpočinul. Také jsem se vyčůral a „wolki, nie wolki“ jsem musel zpět. K vrácení kajaku mi zbývalo nějakých 20 minut. Plavba zpět byla úplně o něčem jiném. Mírný příliv a hlavně vítr v zádech. Normálně jsem byl v Aquaparku za 15 minut a v přístavu přesně za hodinu od vypůjčení kajaku. Když jsem se vylodil, měl jsem pocit, že jsem se otřel nohou o kámen. Všimnul jsem si, že mi z toho teče krev. Když jsem se podíval blíž, tak mi bylo všechno jasné. Vrazil jsem si do nohy ježka. Asi 10 ostnů. Co teď? Budu to řešit asi až doma.

Po večeři jsme vyrazili do města. Alena se Zuzkou šly obstarat visačku na krk. Na zrnko rýže výtvarnice stankářka napsala jméno Zuzka a zalepila jej do průhledného delfínka naplněného vodou. Já jsem si mezitím nechal opravit brýle. Pan optik byl tak hodný, že za tuto službu nic nechtěl. Taky jsme zavolali švagrové. Prý u nás pořád leje a leje. Večer jsme strávili se sousedy u jejich stanu a popíjeli fernet s domácí rakiji z černého trhu. A opravdu byla dobrá a levná. Jeden litr za třicet kuna. A pak si nevypij.

Nádherný výlet byl na Kornat. Protože jsme byli zorganizování, tak nás to vyšlo na 130 kuna na osobu. Pluli jsme asi 4h kolem vysušených ostrovů. Na pohled to bylo krásné, ale ta tráva byla opravdu slunkem totálně spálená. A to tam údajně před 100 léty byla bujná vegetace. Obyvatelé ostrovů si nechali poradit Evropany ze severu, že když trávu vypálí, budou ji mít hojnější. A tak si pomohli k ještě většímu suchu. Nedá se tam pást ani ovce, ani kozy a dokonce jim zmizela i voda. Takže lidi co tam žijí, jsou závislí na dodávkách pitné vody, co jim přivezou z pevniny nebo z jiných ostrovů. Ostrovy Kornat jsou jinak přírodní rezervací. Nádherné moře. I do hloubky 10 metrů je vidět čistě na dno. Prý jestli budeme mít štěstí, tak uvidíme i delfíny. Bohužel jsme ho neměli. Vyjeli jsme na šíré moře. Chvíli jsme se plavili kolem útesů. V dáli jsme viděli na vysoké skále maják. Taky jsme se pozdravili s italskou lodí. Prý jsme na úrovni italského Rimini.

Konečně náš cíl. Jeden z ostrovů a na něm je solné jezero, které je asi 100 m nad úrovní moře. Než jsme k němu poctivě došlapali, dali jsme si pivo. Pak jsme jej z jedné strany obešli. Cesta trvala asi půl hodiny. Někteří už hlasitě remcali. Ale útesy, ke kterým jsme došli, stály za to. Nádherné koupání. Skákali jsme s Igorem do vody z osmimetrové skály. A také se potápěli. A těch ježků co tam bylo. Zuzka se normálně bála jít do vody. Byl tam normálně problém nešlápnout na ježka. A ještě ke všemu, vstup do moře byl asi takový, že člověk scházel po skále, a když už byl po kolena ve vodě, tak najednou díra a hloubka 90 metrů. Bylo tam super potápění. Když jsem se pod vodou díval na ten zlom, tak jsem v hloubce uviděl černobílou pruhovanou rybu. Jelikož byl obrovský hyc a taky už načase vracet se k přístavu, bylo nutno vyrazit. Na koupání v solném jezeře, které má hustotu 6 gramů na litr, jsme už neměli čas. Škoda, prý je to nejslanější jezero v Evropě. Zuzka by tam určitě nepotřebovala rukávy.

Večer jsme si zašli povyrazit do restaurace Medúza. Příjemné posezení na terase. Objednali jsme si nějakou makrelu a samozřejmě pivečko. Trochu jsme se báli, jestli nám stačí peníze, protože místo po jedné makrele, jsme dostali po dvou. Ale jo, vyšlo to přesně tak, jak bylo psáno v kempu. U placení se nás číšník zeptal, jestli si nedáme šnaps.

- Proč ne, a jaký?

- Rakija?

- Třeba. A kolik to dělá?

- Je to gratis. Pozornost podniku.

Sobotu jsme strávili na pláži u aquaparku. Chytali jsme poslední paprsky a sem tam se šli osvěžit do hospody na terase. Super byla ledová káva. Ale ten kostlivec, co jsme tam viděli! Chlap přes 2 metry a normálně jenom kosti potažené kůží. Něco takového lze vidět jenom na obrázcích z koncentráku. Určitě následky z vojny. Také tam bylo větší množství chlapů bez ruky, nebo bez nohy.

Večer jsem šel koupit cédéčko s národními chorvatskými písníčkami. Celkem pěkné, ale opačná gradace. Od nejlepších kousků přes mrtvo až po ty nejhorší. Alena koupila Zuzce šnorchl a brýle a sobě řetízek na nohu a dvoutýdenní tetování.

Poslední den byla neděle. Do deseti jsme měli vyklidit stany. Pak jsme šli na pláž. Byl šílený hyc. Ve stínu borovic teploměr ukazoval 39°C. Na pláži už nešlo vydržet, tak jsme šli radši na oběd. Po obědě ještě chvilku zpátky. Pak rozlučka s mořem a restaurace Medúza. Tam jsme si dali tatarský biftek. Něco úžasného. Akorát trošku moc pikantní. Samozřejmě k tomu pivko. Jestli to bylo Ožujsko, Karlovačko, anebo Laško, to vám už neřeknu. Každopádně jsme to uzavřeli rakijí. Autobus odjížděl ve 20.00. V Chorvatsku se setmělo, ve Slovinsku byla tma a před Vídní svítalo. Zase jsem jednou viděl Prátr. Tentokrát za světla. V Jablunkově jsme byli ve 13.00

**CHALKIDIKI**

V pět ráno byl u nás Petr a hodil nás do Havířova. Tam jsme se nasáčkovali do autobusu a přes Ostravu, Brno, Bratislavu jsme dojeli k maďarským hranicím. Hned za nimi jsme zpozorovali kamión SGM, což jsou jedni z našich sponzorů na cédéčka. Přes celé Maďary lilo jak z konve. Voda odstříkávala až do výše oken. Některým cestujícím kapalo na hlavu, jiným namokla zavazadla. Šoféři ale měli všecko v pořádku. Do Srbska jsme vjeli v podvečer. Celníci byli dost nepříjemní. Ty srbské kurvy umí dát najevo, že jsme byli v NATO, když jim Amíci shazovali bomby na Bělehrad. Tam jsme přijížděli kolem půlnoci. Bulharsko. To byla taky síla. Samé hory a nízké soutěsky. Ve velice nepřehledném úzkém místě to řidič risknul a předjel tirák. Jen tak tak mu to vyšlo, protože proti nám jelo asi 6 kamiónů. Ještě že jsem tu hrůzu viděl jenom já. Totální nezodpovědnost, pak se mi podařilo na chvilku usnout.

Probudil jsem se, když jsme projížděli pohořím Pirin. Vysoko na vrcholcích bylo normálně vidět sníh. Nádherná příroda. 10 km před hranicemi autobus zastavil v nějaké dědině a tam si lidi za koruny nakupovali chlast. Metaxa, Slnčev brjag a další možná ne pranče po údajně velice výhodných cenách.

Maras byl na bulharsko-řeckých hranicích. Drželi nás tam asi 3 hodiny ty svině bulharské. Když jsem se chtěl vychcat, tak hajzlchlap koruny nechtěl, jenom eura. Samozřejmě, že jsem hledal možnost udělat to jinde, ale ten zmetek měl honáka, který šel za mnou a hlídal mě, abych se zadarmo nevychcal. Musel jsem ho ošulit a prokličkoval jsem mezi kamióny až pěkně daleko, než se mi to podařilo. Pak jsem toho zmetka viděl v blízkosti našeho autobusu a ujistil ho, že jak přijede do Česka tak se postarám o to, že se u nás nevychčije, ani nevysere. A to po celou dobu pobytu.

- Ja těbě ně panimaju…

- Ale ty chorošo panimaješ!

Kolem autobusu poléhávalo už několik psů bezdomovců a vyhřívalo se na stále stoupajícím vzhůru slunci.

Z Bulharska jsme to už fičeli bez zastávky přes vyprahlé řecké stepi a hory směrem k poloostrovu Chalkidiki. U pomyslného poloostrova v nádherné zátoce se nacházelo naše letovisko, neboli městečko Stavros. V typicky řeckém baráčku, takovém jak znám z Athén, nám byl přidělen pokoj s kuchyňkou a sprchou. Taky jsme byli předem upozornění, abychom papírky z důvodů nedostatečné odpadové kanalizace v celé zemi, neodhazovali do mísy, ale do odpadkového koše vedle ní. To bylo něco pro Alenu. Stejně jsem to každé ráno vynášel já. Alespoň můžeme dávat Zuzce matematické úkoly, kdo byl kolikrát na malé anebo velké straně.

Pan Charis, náš průvodce, nás vzal na prohlídku městečkem. Procházeli jsme se kolem kavárniček a obchodů. Tam prý máme slevy, tam také, tam dobře vaří, tam je výborná zmrzlina a tam mají výjimečně dobré kuře na uhlí. V parku sedělo plno důchodců na lavičkách. A taky v přilehlé kavárničce. V Řecku údajně vládne patriarchát. Ženy sedí furt doma a jejich muži mají jednu až dvě práce. Je to prý pro Řeka ostuda neuživit manželku a děti a posílat je do práce. A po večerech Řeci vysedávají v kaféniích a užívají si, zatímco manželky vaří, perou, uklízejí, nebo klábosí se sousedkami. A taky je prý celkem ostuda pro děti, když se na stáří nepostarají o své rodiče. A ti prý mají tak hezké důchody. Tak kdo by se o ně nepostaral? Na oplátku rodiče se zase starají o děti takovým způsobem, že jim děti až serou na hlavu, jak jsou rozmazlené. A domovy důchodců? To Řeci neznají. Trošku mě rozesmálo, když nám pán Charis řekl, že se Řeci diví, kam že se to tlačíme do Evropské unie. Až po zájezdu mi došlo, že oni by byli bez ní sto roků za opicemi. Ale k tomu se ještě vrátím.

V 19.00 jsme šli na večeři. Příjemná restaurace na rohu křižovatky. Majitel se samozřejmě nemohl jmenovat jinak než Nikos. Trošku jsem si zase oprášil svoji řečtinu. Kalimera, kalispera, nero… Miluji řeckou kuchyň. Sice na začátek to bylo kuře na uhlí, ale hodně zeleniny a k zapíjení voda. A taky výborný řecký chleba – psomí. Po večeři jsme si v supermarketu, který se nacházel v blízkosti našeho bytu, koupili půllitr vína Krasí, zvaného Retsina a šli se projít kolem pobřeží. Tam jsme si vyhledali lavičku, otevřeli láhvičku a čuměli na moře.

Na snídani jsme chodili zhruba na tu desátou hodinu. Byla celkem evropská. Chléb, máslo, sýrek, káva, džem. Občas feta, olivy, nebo nějaká klobáska. Vždycky jsme si pochutnali a najedli se do syta. Ze snídaně jsme se vrátili pro deky a šli k moři. Sice počasí ještě nebylo to pravé ořechové. Foukal od moře trošku vítr. Voda ale měla těch 21°C a vzduch těch 25°C. Přesto se Alča stačila spálit a odráželo se to na její náladě. Nafasovali jsme celkem příjemné sousedy, se kterými jsme sdíleli balkón. Před večeří jsme se i stačili počastovat Metaxou zakoupenou v Bulharsku. Jmenovali se Karel a Halinka. Byli z Karviné a měli kolem padesátky. Příjemní společníci. Karel byl taky muzikant a hrál v dechovce na trubku. A tu zásobu vtipů co měl. Prostě jak se na muzikanta patří.

K večeři bylo moje nejoblíbenější řecké jídlo gyros. Bylo ale s hranolkami, tak jsem poprosil Nika, jestli by mi to nemohl udělat „me pita“, to znamená s plackou. Normálně mi ji udělal navíc. Fantazie.

Noc byla šíleně větrná. Ani se nedalo spát, jak ten vítr skučel. Taky to přineslo sebou mraky a tudíž jsme měli celý den zataženo. Já jsem se byl akorát před snídaní vzpamatovat z včerejšího večera ranním koupáním v moři. Vítr pak sice ustál, ale na válení se na pláži to nebylo. Tak jsme si zorganizovali výlet do hor nad městečko Stavros, kde byla situovaná restaurace pod kaplí s bílým křížem. Tam jsme si dali po Amstelu. Seděli jsme venku na terase s nádherným výhledem na Stavros, na záliv a na sousední městečko Vrasna. Samozřejmě že od vedlejšího stolu zněla čeština a neseděl tam nikdo jiný, než největší šoumen zájezdu, pan Svoboda. Zapůjčil nám dokonce i dalekohled, a tak jsme mohli městečko pozorovat podrobněji a dokonce jsme našli i náš baráček. Zpátky jsme šli přes hory. Co to tam je za zvíře u toho baráčku? Žeby oslík? Ne, byla to mula. Došli jsme k nějakému zchátralému tábořišti. Ohniště, posed, totém. Asi tam před lety tábořili nějací skautíci. Tak jsme si tam na chvilku sedli, snědli tam nějakou tu svačinku a pokračovali v chůzi. Když jsme uznali, že už budeme nad naším městečkem, tak jsme se spustili dolů a celkem jsme se strefili.

Po večeři jsme šli na diskotéku. Poprvé byl vstup zdarma a také nějaký drink. Dali jsme si vínečko a Zuzanka nějaký ten džusík. Sedli jsme si k Ostravákům. Dědeček a babička od malé Kačenky, která se skamarádila se Zuzkou. Po půl hodince se zvedli první odvážlivci a začali tančit. Samozřejmě že to byl pan Svoboda s jeho partou. Roztočili to tam na Havířováky a havíře jak se patří. Vytancoval i všecky děcka včetně jejich maminek. Pan Svoboda udělal také exhibiční šou u tyče uprostřed. I když nerad tancuju, byl jsem celkem proti své vůli do této činnosti taky vtažen. Chválabohu jsem Alenku přesvědčil a kolem půlnoci jsme i s Karlem a Halinkou z diskotéky vypadli domů. Od Karla jsme se dověděli, že pan Svoboda se ti cítí být ve Stavrosu proto takovým suverénem, poněvadž je tu popáté.

Ráno jsme po snídani zavolali domů, že jsme dobře dojeli a tak dále. Konečně bylo hezky, takže program jasný. Moře, písek, plavání ke vzdálenější lodi a opalovačka. Alence už to spálené vstřebalo, tak opatrně pokračovala dál. A Zuzku, tu zase zajímaly nejvíce mušličky a kačenka. Samo že voda taky, ale jenom okrajově. Na pláži byl takový stánek, kde šlo koupit pivo a občerstvení jako, gyos, souvlaki, kalamáry, chobotnici - octopos a ryby - plakia. Tak když už nám hrabalo z hycu, tak jsme hledali útočiště tam.

Po pláži se dennodenně procházel Grékos Kikirikos. Byl to pan v důchodovém věku. Vypadal jako námořník. Kšiltovka, šedivé husté vlasy, šedivý knír a licousy. Balil české baby, jak důchodkyně, tak mladší. Řecký kohout, údajně vdovec. Tak jsme ho pojmenovali Grékos Kikirikos. Před večeří jsme se šli projít městem a narazili jsme na svatební průvod s muzikou. Nějaký bubínek, kytara, housle a tahací harmonika. Chlapi ruce nad hlavou, tak jak to vidíte na řeckých zábavách u tance buzuki.

K večeři byly kalamáry. Moc dobré. Miluji ty mořské příšery nade vše. Pozdní večerní až noční hodiny jsme trávili s Karlem a Halinkou u Ouza a zpívali:

*Tak mi řekni ty Čúzo, kde mám Ouzo, kde mám Ouzo?*

Ráno zase moře a odpoledne procházka na Kozy. Tak se jmenovala ta pláž, jak se jde ven z města k těm vzdáleným útesům. Byl to tam samý racek a snad i nějaké mořské kachny. Došli jsme až k deštníkům ze slámy na opuštěné pláži a vyfotili se tam. Fotky vypadají jak z Větnamu. Při zpáteční cestě jsme si na Kozach dali frappé, což je ledová káva a všem ji doporučuji. K večeři byly mušle a k snídani feta s olivami. V životě jsem nic lepšího nejedl. A abych nechválil den před večerem, tak jsme si dali dopoledne na pláži chobotnice. Už se mi zase sbíhají slíny, když to tady píšu. Večer začalo pršet. Hráli jsme se Zuzkou vojnu v kartách a taky cypa, neboli prší. Ouzu jsme dali pro dnešek volno.

Další den bylo hezky. Po snídani jsme dali telefón s moji mámou a celý den se flákali u moře. Já jsem samozřejmě plaval o život a mezitím četl noviny a knížku. Zuzka opět hledala s Katkou mušle, anebo se čvachtaly ve vodě. Když bylo nejhůř, tak stánek s občerstvením, anebo nějaké to pivko. Amstel a nějaká ta mořská příšerka. K večeři jsme měli pro změnu kalamari. Ještě že nemáme trvalé bydliště u moře. V noci jsme to moc s pařbou nepřeháněli. Ráno jsme totiž museli brzy vstávat.

Jeli jsme totiž busem na Meteora. Vyrazili jsme už v šest hodin. Projeli jsme Thessalonikama, nevím proč se tomu česky říká Soluň. Děsné město. Druhé největší po Athénách. Betonová džungle. Sama továrna, bordel před baráky, skladiště šrotu a všeho možného. Projížděli jsme to asi jednu hodinu. Šílené zácpy. Konečně jsme venku. Blížíme se k hoře Olymp. Na vrcholcích byl normálně sníh. A to jsme na počátku června. Vlastně jsem si vzpomněl, že v červnu jsem jednou viděl sníh i u nás na Pradědu. V motorestu jsme si dali po kávičce a hurá na Larisu. Ta už byla míň hnusná, než Thessaloniki.

Co se to tam děje? Sražený motocyklista? Snad ještě žije. A to nám pan Charis vykládal, jak se tady bezpečně jezdí. Podle mě jeden skurvený velký chaos.

Najatá paní průvodkyně se ujala slova. Byla velice šikovná. Hodně jsme se dozvěděli. Samozřejmě, že je to o tom, co si kdo z toho vzal. Já třeba tohle: Oblast, kde se nachází Thessaloniki a Chalkidiki, vlastně sever Řecka, to je Makedonie. Řeci vlastně dodnes neuznávají nově vzniklý stát Makedonii s hlavním městem Skopje, protože sami se cítí být Makedonci a ty Jugoslávce, kteří jej založili, z hloubi duše nenávidí. A to za to, že jim ukradli jak název pro zemi, tak vlajku. Chtějí po OSN, ať svolají nějakou radu, které i oni budou členové a pak po nějakém usnesení a vzájemné dohodě je možná uznají.

Zajímavý byl také výklad o řeckokatolické a římskokatolické církvi a jejich představitelích, patriarchovi a papeži. Hlavní spor, proč se církve rozdělily, byl v odpustcích. Řeci se už v minulé době nemohli dohodnout o zavedení placených odpustků. A co ještě jejich rozdělení a nenávist prohloubilo vůči římským katolíkům, tak to, že Vatikán zavřel oči nad vyvražďováním Řeků v Turecku. Jako pokrok v hledání cesty k sobě byla před pár léty návštěva papeže v Řecku. Byla ale podmíněná neotevíráním choulostivých témat.

A ještě jedna rarita. Řekové se pohřbívají dvakrát. Poprvé to je běžná záležitost. Po 5 letech se tělo zesnulého vyhrabe a kosti se přemístí do hrobek na zahradě, nebo někde doma. Údajně je v Řecku také zakázaný žeh. Takže jeho příznivci mají šanci v sousedním Bulharsku. S Makedonci totiž nekomunikují.

Samotné Meteora byly pojmenované po mnichovi, který je založil. Jsou to kláštery vysoko na skalách. Nechápal jsem, jak tam v současnosti dokázali vybudovat cestu a to už vůbec ne, jak tam před 600 lety dokázali postavit ty kláštery. Údajně tam všechno vytahovali v koších na provazech. Někteří mniši bydleli po celý život v puklinách skal a tam meditovali. No, vůbec jsem jim to nezáviděl. V současné době to tam ale vůbec není o poustevnickém životě. Je to tam průchozí jak na Václaváku. Pro veřejnost jsou otevřené pouze dva kláštery z asi deseti. Údajně za druhé světové války si mniši sjednali takový respekt, že se o přístup ke klášterům nepokoušeli ani Němci. Jeden z klášterů jsme navštívili. Trochu jsem měl sice strach, že se z úzké cesty při couvání náš autobus ze skály zřítí, ale bylo vidět, že řidič je zkušený profík.

Když jsme se škrábali po vytesané cestičce ve skále nahoru, všiml jsem si, jak Řeci makají. Stejně jak před patnácti lety na stavbě v Athénách. Jeden zedník lepil maltou spáry mezi štěrbinkami na schůdkách a druhý u něho stál z denekou, čekal až zedník maltu vyčerpal a kouřil. Nehoní se a žijí.

V samotných klášterech bylo zajímavé to, že tam ženskou nepustí v kalhotách. Alena si musela na sebe natáhnout sukni. Totéž platilo o kraťasech. V jedné katakombě jsme viděli hromadu lebek a kostí. Byly tam taktéž krásné ikony. Prostě dýchalo to tajemnou atmosférou. Koupil jsem si tam cedlo s gregoriánskými psalmy a žalozpěvy. A byly tam odsud také krásné vyhlídky a turisti z celého světa. I nějací po naszimu mluvící, ale z polské strany. Je třeba se zmínit i o tom, že mniši tam odsud utíkají houfně na poloostrov Athos, na který nesmí vstoupit absolutně žádná ženská a muž „nemnich“ pouze s nějakým výjimečným povolením. Poloostrov je vlastně zavřený pro veřejnost a existuje něco jako vyhlídková plavba kolem něj na lodi s tím, že se nesmí překročit stanovený odstup. Myslím, že se jedná o nějakých 200 m od břehu.

Pod Meteora jsme si udělali půlhodinovou zastávku na občerstvení. Dali jsme si jehněčí a k tomu typické řecké pivo, holandský Amstel.

Cesta zpátky trvala také čtyři hodiny. Zastavili jsme v údolí Tembi, které odděluje Makedonii od Trakije. Něco jako Jablunkovský průsmyk. Něco mi to připomínalo. Po obou stranách skály, uprostřed cesta a řeka. Podchodem jsme se dostali k říčce, tu jsme přemostili a navštívili nějaké ty kapličky.

A proč se Řeci mají líp než my? Vděčí za to jen a jen historickým památkám a EU. A jak se tam vůbec dostali? Konstantinos Mitsotakis byl velikým přítelem Francoise Mitterranda a ten se za ně v 70tých letech přimluvil v Brusselu u rozhodování a jsou tam. Veškeré stavby silnic, veškeré zemědělství a průmysl je z velké části dotován EU a ty privilegia my už tam mít nebudeme, protože se o členství ucházíme v dost nevhodnou dobu.

Ve Stavrosu jsme byli ve 20.00. Ještě jsme v pohodě stihli večeři. Smažené malé rybičky. Pořád nám kolem stolu mňoukala malá kočka, tak jsme ji částečně nakrmili.

Ráno hned po snídani jsme vyrazili celá skupina k přístavu a nalodili se na loď Makedonia. Dohromady s turisty z jiných cestovek nás bylo na palubě asi kolem šedesáti. Jako cestující jsme byli složení z Čechů, Slováků a Maďarů. Pluli jsme na ostrov Kavkanas, vzdálený asi 10 km. Říkalo se mu taktéž ostrov Lásky a to proto, poněvadž tam Aristoteles trávil sexuální hrátky se svými milenkami. Bylo tam hezky. Pokusil jsem se ostrov oplavat dookola. Dělalo by to asi tak 3 km. Z čeho jsem ale dostal strach, a ten se stupňoval, tak to byla hejna skřehotavých racků. Normálně jsem měl pocit, že na mě začínají nalétávat. Byl jsem už asi na druhé straně ostrova u vysokých útesů, když mi začalo už z toho strachu hrabat. Otočím se a zpátky. Normálně jsem vnímal, jak se ptáci mezi sebou domlouvají: Vem ho! Vem ho!!!

Konečně břeh, kde už šlo z vody vylézt. Vyškrábal jsem se po skalách na plošinu ostrova a borovicovým porostem jsem se přehrabal na naší pláž. Teda, tam v tom lese bylo bordelu. Pet láhve, posrané hajzlpapíry a použité prcky. Ostrov lásky? Pro mě už ostrov skládky. Radši se slunit na naší pláži a nikomu o tom nevyprávět, ať mu neberu iluzi.

Námořníci nám připravili oběd, který byl v ceně. Rybičky na roštu upečené. K tomu chleba. Pivo, nebo cola v plechovce. To bylo také k dispozici. Takže když odmyslíme ty odpadky, tak jsme se tam měli jako v ráji, jako prasata v žitě.

Další ráno jsme se probudili do špatného počasí. Bylo úplně zamračeno. Po snídani jsme zverbovali sousedy a vyrazili kolem pobřeží do 5 km vzdálené Vrasny. Narazili jsme i na vojenský objekt, ale byli jsme nuceni jej obejít. Vrasna byla možná pěknější než Stavros. Daleko upravenější pláže. Bez bordelu. Všude deštníky a rohože, ale asi to bylo také o penězích. I když v restauracích to vyšlo nastejno. Dali jsme si po pivku a souvlaki me pita. Moc dobré. To bych dokázal jíst každý den. Kde jsou ty časy? Už je tomu 11 let. Když jsme se vraceli do Stavrosu, tak jsme nešli pobřežím, ale vnitrozemím. Nestačili jsme se tomu divit, jaký mají Řeci kolem baráků bordel. To není skoro vidět ani u nás. Před jedním barákem planýroval buldozér terén. Před ním skákal z místa na místo nejspíš majitel domu a uhýbal mu před radlicí různé plechovky, kusy železa, nebo plastové kbelíky rozházené po zahradě. Prostě typická *malakia*.

K večeři jsme měli gyros. Od majitele Nika jsem si půjčil kytaru a zahrál dokonce i v hospodě. Nikos nám zato postavil s Alenou po pivku. Kytaru jsem si půjčil i na pokoj a večer jsme pařili na balkóně s Karlem a Halinkou do pozdních nočních hodin.

Poslední den jsme strávili celý u moře. Chytali jsme paprsky a plavali skoro až do setmění. Pak hurá k Nikovi na poslední večeři. Byly mušle. Pak ještě činnost, kterou nesnáším. Nákupy suvenýrů a třeba užitečnějších věcí, jako jsou olivy, Ouzo, olivový olej, nějaké to tričko a podobně. V obchodech a na ulicích bylo o poznání více lidí, než v době našeho příjezdu. Vždyť už vlastně začínala sezóna. Už tam začínalo být husto. Večer nás čekalo balení. Ale vyšlo i na posezení. Mezi sebou jsme pánu Charisovi říkali Stavros, a to dle místa našeho letoviska. Karel mě vyzval, abych skočil dolů za Stavrosem a zeptal se ho, v kolik máme být ráno sbalení u autobusu. Seběhl jsem dolů po schodech a oslovil ho, jak zrovna zase vyhuloval Marlborku na svém přízemním balkóně.

- Pane Stavros, prosím vás, v kolik….?

- Tomáš, Tomáš!!! - Volala na mě Alena

A já se opravil:

- Pane Stavrosi…?

Na hoře všichni vybuchli do hlasitého smíchu a mi to došlo. Tak jsem se mu dodatečně omluvil. Kývl s nadhledem rukou, jako že to je malá věc.

Ráno jsme vstávali v 5.00, abychom už v 6.00 byli u autobusu. Cesta do Kavaly trvala skoro 2 hodiny. Letiště celkem hezké a prostorné. Setkali jsme se tam i s lidmi z Třinecka a Jablunkovska, kteří byli na Thasosu s cestovkou Marted. Co ale nebylo milé překvapení, tak přílet letadla. Na stanovenou hodinu 9.00 letadlo nepřilétlo, protože je nepustili do koridoru. Letadlo by sice mohlo přiletět, ale mezi jedenáctou a třináctou, ale to zrovna mají ti skurvení pracovníci dvě hodiny siestu. A tak můžou letadlo přijmout až ve 13.00. Tak ti hajzlíci seděli na lavičkách, pojídlali svačinky a dvě hodiny na nás čuměli, jak čekáme na letadlo. Aby agenti našich cestovek zmírnili naší nespokojenost, tak nám koupili po sendviči a softdrink. Konečně jsme v letadle. Alena ze Zuzkou prožívaly vzrušení z letu a já jsem měl z toho taky obrovskou radost. Bulharsko, Maďarsko, Mošnov. Petr se svým Volkswagenem a konečně doma. Trvalo to jenom dvě hodiny letadlem a byl celkem krásný rozhled.