**NIE BEJE TO LEHKI**

U Sherlocka Holmese jsme si dali schůzku s naším nakladatelem Alešem a převzali od něj prvních padesát novorozeňat. Taky jsme si u toho dali do nosu. V sobotu jsme na Slezských křtili. Lidi na nás čekala spousta. Kvůli technickým problémům se zahájení opozdilo o 40 minut. Protože byl celkem odstup od lidí, vyzněl křest rochu rozpačitě. Ale hlavně že už je CD na světě a už je mokré. Poděkování všem zúčastněným a hlavně sponzorům. A pak už jenom hrát, protože lidi jsou nadržení na tanec. Konečně se to rozjelo. Hráli jsme asi tři hodiny v kuse. Výkon gradoval. Bylo to ve velkém. Až to místama potřebovalo ochranku. Po hraní už jenom sem tam podpis a každý po svých. Vystřídal nás Frontier. A to je teprve pařba.

Sokolovna Písek. Prý burčákové hody. A to den předtím hlásali v TV, že burčák bude tak nejdřív za dva až tři týdny. Na tu akci se mi od samého začátku nechtělo. Stejně tam bylo s bídou padesát lidí. A to začali tancovat až ve 22.00 a my jsme kvůli Robertového odjezdu do Itálie museli ve 23.00 končit. A ještě ke všemu organizátor a podnikatel Pin dur (nový akord) se mnou smlouval honorář. Slevil jsem mu jen stovku. Prostě takové akce už nechci. A nejsem sám. Myslím, že se tam ty děcka na té diskotéce po nás vyřádily mnohem víc.

Zato v sobotu na Festynie Górskim to bylo žrádlo. Sice byli jsme jen ve trojku. Jano v Tatrách, Robert v Itálii. Takže jenom kytara, banjo, housle. Nechápali jsme, ale ostudu jsme si neudělali. Dokonce jsme museli přidávat a lidi skandovali. Pak následoval rozhovor s českým rozhlasem z Ostravy - Polské vysílaní. Do ostravského rozhlasu jsme zajeli i příští útery natáčet Toulavý boty s celkem příjemnou moderátorkou Zlatou Holušovou.

Majitel restaurace U Jakuba nás pozval na svoje 35. Narozeniny. Jak to ale slepit? Honza hrál na basové kombo, Jano na sucho a my s Bublem jsme měli půjčený aparátek od Přema z Bidonů. Hrálo se dobře, akorát, že nás brali jenom místní. Parta z Ostravy nás vyloženě bojkotovala. Anebo chtěli jenom Nohavicu, Nedvědy a Tučné. Majitel, i když Ostravák nás povzbuzoval řečma, že jsme tady šílený pojem. Škoda že u toho už asi zůstaneme do našeho konce.

Už jsme dlouho nebyli na horách. Vozem jsme zajeli do Salajky a tam odsud na Slavíč okolo obrovských mravenišť. Nahoře pivko a držková. Zuzanka to zvládla vskutku dobře. Nenesli jsme ji ani metr.

Zaslechl jsem fámu, že v Polsku prodávají kazety BLAF 3. Což vlastně ani neexistuje. Tak jsem se tam vypravil. Prošmejdil jsem asi kolem dvaceti stánkařů. Revize dopadla pro kapelu velice uspokojivě. Neodhalil jsem ani jednu naši desku. Natož pirátštinu.

S Alenou jsme měli 5. Výročí svatby. Oslavili jsme to v Rybárně v Jablunkově. Velice dobré žrádlo, akorát jsme se dostali do nějaké blbé nálady. Že by to bylo tím, že šestý rok je velice kritický? Asi ano. Další dny o tom svědčily. Švagr a švigr mě pozvali k výkopový prácím. Natahovali vodu od studny k chlévu. Dobrých 20 metrů. Lopata, rýč, krumpáč. Ještě ke všemu déšť. Byl jsem z toho celý nějaký špatný a ke konci jsem už mlel z posledního. Nevím, co to se mnou je, ale tělesná schránka je čím dál choulostivější na nějaké fyzické nápory. Viz lyže minulý rok.

Orlová podruhé. Restaurace Orel. Hospoda se naplnila. Hrálo se skvělé. Zvučil nás Vlkošův hoch. Okupantka byla jenom jedna jediná a ještě ke všemu bez zubů. Poslali jsme ji do prdele a celkem to zabralo. Publikum bylo jinak velice vděčné. Zvlášť parta kluků z Lutyně, z kterých se vyklubalo pozvání na country bál z jejich kapelou napolovic. Cédéčka se taky nějaká prodala.

Hned na druhý den jsme hráli na chatě Zuzana country bál. Měli jsme z toho různé obavy, ale výsledek byl vynikající. Taky jsem si opravil názor na chataře Dušana. Postavil se ker všemu velice dobře. Sedma koňaku, piva, osm večeří. Akorát o honorář se nás dělilo víc. Pozvali jsme totiž zahrát si Juru s Láďou. Když se člověk snaží hrát více známého repertoáru pro coutry bál, zase se mu dostane kritiky, že by mohl taky popřemýšlet a udělat nějakou vlastní tvorbu. Pak si nevypij.

V neděli dopoledne jsem odpočíval. Odpoledne foukal celkem dobře větříček, tak jsme ze Zuzkou vzali draka a šli jej pouštět za hřbitov. Lítal tak vysoko, že kdyby spadl, tak pro něj musíme mezi hroby. Jak by to asi vypadalo, kdyby zrovna byl pohřeb? Anebo alespoň dušičky? Během týdne jsem si vzal jeden den volna a další den byl státní svátek 28. říjen. Alena, táta, Jadzia, Zuzka a Kata. Vyjeli jsme si škodovkou na návštěvu do Kęt. Je to město mezi Bielskem a Krakowem. Máme tam tetu, strýce a dvě sestřenice. Ania a Magdzia. Ta první z nich pije ligu. Ta druhá chválabohu ne. Bylo tam dobře, akorát vodky trošku moc. Večer jsme byli pozvání na pivo. Lesba Renia prý po mě jela a hrála se mnou snooker. Když jsem ještě nechápal pravidla, vyhrál jsem. Když jsem tomu začal rozumět, pohrál jsem. A taky jsem nechápal, jak po mě mohla jet lesba. Byla strašně moc brrr. V neděli jsme šli na procházku. Sháněli jsme botky pro Zuzanku. Koupili jsme je až v patnáctém obchodě. Bílé, na svatbu k šatičkám. Kęty jsou dost škaredé město a je tam šílený provoz. Ještě jsem nebyl v Tokiu, ale určitě je to stejné. Z výfukových plynů mě až natahovalo. Nejpěkněji a nejtišeji bylo na hřbitově, i když bylo pár dnů před Dušičkami. Jestli bydlet v Kętach, tak jedině tam.

Dělnický dům. Vedení TŽ–MS uspořádalo večírek k ukončení generální opravy vysoké pece číslo šest. Hráli jsme tam s Blafem ale spíš kulisu. Kulisu ale nedělaly striptérky. Byly celkem dobré. Dokonce zapojily do hry i obecenstvo. Ta jedna se potřísnila po prsou opalovacím krémem a chtěla po pecařovi, ať ji to rozetře. Proč ne? A nějaké pozitivní ohlasy na naše hraní se objevily také. Co bylo ale fatální, tak nazvučení. Nebylo to ani vinou aparátu a zvukařů, jak sálem. Nejvíc mě ale dožrali ožralci, kteří se nemohli mezi sebou domluvit a řvali na nás, ať hrajeme potichu. Na hřbitov s takovýma kreténama. Nasraní jsme to ve 21.00 sbalili, ale s dobrým výdělkem.

Sobota a neděle ve znamení svíček, hřbitova a výstavy kanárků, andulek a jiných papouchů a ptáků. Člověk skoro ani nemohl uvěřit, že takový kámoš Anioł, který umřel před deseti lety, udělá radost mé dcerce, když mu může zapálit svíčku.

Střítžský Country bál. Zvučil nás Lecho a byli jsme bez Jana. Trošku divný zvuk kvůli sálu, a taky že jsme neměli sebou komba. Lidí nic moc. Jejich reakce nijak povzbudivá a ještě ke všemu mi kolem jedenácté začal odcházet hlas. Zato penízky byly celkem dobré.

Po té akci jsem ještě vydžel asi 3 dny chodit do práce a pak hurá na marodku s chřipkou. V pátek jsme byli pozván Maticí Slezskou na porachunkové do Lomné. Byl tam i Mlokův organizační štáb. Dobrá žranice a chlastačka. Všichni chlastali na zdraví, jenom já na antibiotika. Tělo mi to na druhý den dalo patřičně najevo. Hned po víkendu jsem se vytrestal a vymaloval celou předsíň. Ještě že nepřišla kontrola. Taky jsem měl v úmyslu zasklít okno ve sklepě. Asi půl hodiny jsem se trápil s odmontováním mříže. Když se mi to konečně podařilo, vytáhl jsem okno z pantů a co nevidím? Hned u okna cikán v kanálu a kope. To bych si dal. Rozbité okno zpátky a mříže pořádně upevnit.

V sobotu ráno jsme už vstávali v šest. Kalamita jak blázen. Sněhu asi 40 čísel. Navlékl jsem si nový oblek a hurá k autu. Ještě že jsem k němu vůbec došel, odhrabal jej a rozjel. V Bukovci mě přivítali s lopatou, jak odhazovali sníh z panelů. V osm jsme už byli u nevěsty v Písku na snídani. Pak kostel a hostina, to už bylo v Nýdku. Jídlo dobré. Chlast mi moc nebral. Byl totiž různorodý. Vodka, fernet citrus, praděd. Snažil jsem se kořalce vyhýbat velice. A co muzika? Reperoár dobrý, ale provedení děs a hrůza. Basa od samotného začátku nenaladěná a nerytmická. Svým způsobem je to drzost, vylézt s něčím takovým na veřejnost. Zuzanka tam určitě byla s Tomáškem od Buchtů nejlepší taneční pár. Určitě přetancovali i novomanželé, kteří moc netancovali, protože ženich měl problémy s kolenem.

Sníh držel po svatbě ještě celý příští týden. Tak jsem chodil se Zuzkou denně na sáně, lyže a lopatu. Já sám jsem to také jednou zkusil, a to na běžky. Vyrazil jsem na Písečnou v domnění, že vrstevnice bude vhodná. Bohužel, cesta byla přeoraná až na suchý povrch. Svině! Hlavně abych vyjel od baráku, tak jsem musel půl hodiny odhazovat a pak půl hodiny vyjíždět, než se mi to podařilo. Takže z 8 km jsem si na běžkách užil tak maximálně jeden. Ale co, hlavně že jsem byl v přírodě.

A už je tu Mikuláš. Tentokrát jsme jej čekali u ségry. Mezi námi, Mikuláš byl nalitý hodně. Téměř jak dělo. První jeho reakce, když mě uviděl byla:

„Cug do Werku!“

Začal při tom mávat palicí. Děcka jej ale žraly. Zuzka se tento rok velice bála, ale za to mu řekla nejlíp ze všech básničku. My jsme pak pokračovali s Blafem v kavárně na Mikulášském večírku. Lidí tam sice moc nebylo, ale byl vydařený.

Asi po půl roce jsme opět navštívil tátova brartra Rudu v Havířově. Akorát Zuzka se tam trošku nudila. Nejsou tam totiž žádné děti.

Předvánoční večírek Moravia Steel se mi celkem líbil. Pil jsem pouze šampus a sledoval travesti show. Normálně to považuju za snobárnu, rozežranost a že už lidi nemají roupama co dělat. Ale abych byl upřímný, velice mě to pobavilo. Z travesti show přímo do Bukovce. Ráno jsme zabili prase a patlali jsme se s ním až někde do tmy. Samozřejmě že kořalky nechybělo.

Asi po dvou necelých letech po požáru na Skalce se znovu otevírala chata. Tomu se říká zážitek. Nahoru k Tetřevu jsme dojeli Lechovým autem. Teda málem. A to píšu proto, že těsně pod Tetřevem jsme se míjeli s taxíkem a ztratili na rychlosti. Dvakrát jsme museli vycouvat na rovnější, ale už se nám to nepodařilo. Nakonec nás vytáhla na lanu rolba. Do ní jsme potom přeložili aparát a nástroje a pokračovali ještě asi 3 km na Skalku. Po cestě rolba dvakrát vyvařila a my jsme se v ní málem udusili. Řidič chladil motor sněhem. Některé kapely lítají na koncerty vrtulníkama a my se vozíme rolbou. Na Skalce se hrálo dobře. Akorát jsem nemohl moc pít, protože jsem měl auto dole na nádraží v Mostech. Nic proti Mostořům, ale mám pocit, že to s tím otevíráním chaty trošku uspěchali. Bylo to ještě takové vlhké, studené. Takové hraní v novostavbě. Pařili jsme až do půl jedné a zpátky zase rolba, wartburg a moje embéčko.

Vánoce se blíží. Měl jsem velice zajímavý sen. Ocitl jsem se ve starém baráku, ve kterém jsme kdysi bydleli a zbourali nám jej komunisti. Barák už dávno neexistuje. Něco přes 18 let. A já jsem tam potkal strýce Genia, který už nežije dobrých dvacet let. Byl jsem strašně rád, že se s ním vidím, ale stejně jsem se ho zeptal.

„Jak to, že tu jsi? Vždyť ty jsi přece už dávno umřel.“

Úplně logicky mi odpověděl.

„Nevím, čemu se divíš. Přece když ten barák stál, tak jsem tu byl.“

Nezbylo mi nic jiného, než mu dát za pravdu. A to jak ve snu, tak po probuzení.

Švýcarské CMC nás pozvalo na vánoční večírek do Řeky. Už při přivítacím ceremoniálu jsem se dost tak napojil vínem. Asi 8 skleniček. Velice mi chutnalo. Co si ještě pamatuju, tak vánoční slavnostní projev, a že jsem se anglicky vykecával s nějakým Němčourem. Nepamatuji se už, s kým jsem tancoval a s kterýma ženskýma jsem si připíjel na tykání. A teď mi je trapně se s něma bavit a nevím, jak je mám zdtravit. Pak už vím, že mě ředitelka vezla domů a já se ještě stavoval do Kavárny. Samozřejmě jenom se ukázat. Ráno jsem se probudil v předsíni na zemi oblečený ještě v kabátě. Tak jsem se svlíkl a šel do postele. Do práce jsem zaspal.

V 10.00 jsem nahlásil volno a zjistil, že jsem ztratil zlatou sponu od kravaty a snubní prsten. To jsem ale řekl manželce až po Vánocích. A stejně začátkem roku 2000 jsem jej objevil ve skříni na nelogickém místě. Terapie na kocovinu byla následovná. Sáňky, Zuzka, táta a procházka na Polanku. Bylo nádherné počasí. Celkem mrazíček. Všechno bylo zasněžené a ke všemu svítilo sluníčko. Původně jsme chtěli na Girovou, ale Zuzka už dost kňučela, tak jsme to zapíchli na té Polance. Tam si dali po dvou čajích se slivovicí a zfičeli to na Pláňavu. Tam jsme potkali tátového kolegu ze štalwerku, tak jsme je nechali jít pěšky a my to se Zuzko zfičeli přes Lyski až dolů k Ruckimu. Protože jsme se jich nemohli dočkat, tak jsme jim šli naproti a sjížděli část kopce ještě jednou. A pak samozřejmě Ameryka a další čajíčky se slivovicí a už byl člověk v tom. Večer jsme šli do našich. Prostě mrknout se na stromeček a posedět spolu, protože Alena přes svátky dělala a mezi svátkama zase já.

Další den byly Vánoce. Jenom postavit stromeček a ozdobit jej. Letos jsme večeřeli dřív než loni. Zuzanka se už nemohla dočkat Ježíška. Ale když jsme čekali v ložnici a začal zvonit zvoneček, tak se strachy rozplakala. Když pak ale viděla ty boby a dárky a radostí ji jiskřily oči přes ty slzy, tak jsem se pro změnu rozbrečel já. Ale vlastně chlapi nebrečí. Chlapům jenom taje sníh na řasách. Taky jsem dostal pěkné dárky. Pyžama, barbus a 2ks CD. Alena topinkovač a další drobnosti. V den Božího hodu dělala na denní, tak jsem v poledne pro ní zajel do práce a jeli jsme do Bukovce. Na Štěpána jsem zašel se Zuzkou do kostela a udělal jsem dobře. Líbilo se nám tam oběma. Mezi svátkama jsme udělali zkoušku u Roberta na podnájmu v Těšíně. Pár nových věcí. Rybka, Film, Zymby, Rułeczka. A taky jsme tam něco stáhli a pak jsem pokračoval v Kavárně. Vůbec mezi svátkama se dobře pracovalo. Vždycky jsem to nejpozději ve 13.00 zapíchnul. 30.12. jsme už asi posedmé hráli na Polance Laštůvkovým klientům. Tentokrát tam bylo asi 30 Poláků a nějací místní. Čím víc hodina pokračovala, tím víc se to lidem líbilo. Největším hrdinou se tam stal Robert s polskýma písničkama. Laštůvka byl navalený jak kůň. To bylo asi ale všecko, co proti němu člověk mohl mít.

Silvestr 1999. u společenského domu (Trisia) v Třinci jsme hráli na playback. Klukům se to velice nelíbilo, ale za 4500 kč na půlhoďku není přípustná žádná diskuse. Nakonec lidi to sežrali i s navijákem. Byly tam sice nějaké problémy, ale o těch jsme věděli jenom my. Jednou CD začalo přeskakovat a v druhém případě bylo po nás požadováno, ať hrajeme Cug do Werku a my jsme s sebou starou desku vůbec neměli. Tak jsme je pozvali do Jablunkova, že tam to dnes zahrajeme určitě. A prý jsme to nakonec nezahráli ani tam. Vystřídali jsme Špinarku. Dokonce jsem si s ní dal i pusu. Hráli jsme 2 hodiny v kuse s desetiminutovou přestávkou. Honzovi totiž řachly dvě struny. Hrálo se moc dobře, akorát liguere jsme si museli vyžadovat. Že je zima nám ale ani moc nedošlo. Půlnoc jsme přivítali s rodinou na náměstí. Vlastně taky rok 2000. A pak už zase všecko ve starých kolejích. Doma tradičně hádka hned na Nový rok a jedeme dál.

Zima je letos super. Akorát času na lyže je čím dál tím míň. Je to hlavně zapřičíněno hraním a Aleninými šichtami. Když můžu, tak beru Zuzanku na sáňky, boby, nebo malé lyže. Jednou jsem si alespoň trošku zajezdil na běžkách. Z Bukovce jsem to vzal na Hrčku. Tam vypil dvě piva ve Staré hospodě. Pokecal s jedním klukem, který je úplně mimo a hurá zpátky. Nádhera. Vědět, jak to dopadne s tou Austrálii, tak nešetřím volno a lyžuji.

Ples města Třince byl na můj vkus dobrý. Hráli jsme opět v předsálí a střídali se s pánem Kroczkem a druhým kytaristou, kteří hráli jazz. Ale opravdu moc pěkně. Buď dvě kytary, anebo kytara a housle. Pivo bylo zadara, jídla jsme se taky dočkali, peníze celkem slušné, takže já bych hodnotil na jedničku.

Hurá! A je tady opět Polsko. Tarnowskie Góry. Velice vydařené. Akorát cesta, no něco hrozného. Ty Katowice, Chorzów a to jejich nešťastné značení. Člověk ani neví, kde má jet. Ale nějak jsme se přece jenom domotali. Hráli jsme v klubu, který se jmenoval Galeria. Byli jsme na plakátech uvedení jako grupa Blef z huty Trzyniec. Mimo jiné to byl Wieczór Kultury i Kuchni Czeskiej. Opravdu jsme tam měli obrovský úspěch. Lidi, zdá se, rozuměli aspoň průpovídkám mezi písničkama. Šílený úspěch tam sklídil Buble s angličtinou a pak s Drupiho písničkou Piccola e fragile. A také Robert s polským blokem. Vygradovali jsme to tak, že byl problém skončit. Ale o půlnoci jsme to tvrdě zapíchli. Vždyť nás ještě čeká děsně dlouhá cesta přes zasněžený jih Polska na náš sever.

Zase jsme vyrazili v sobotu dopoledne do Bukovce. Tentokrát jsem si sebou vzal sjezdovky. Bylo strašně moc sněhu. Ušlapal jsem si sjezdovou dráhu a doufal, že to bude jezdit i děckám na bobech. Ale nic moc. Takže jsem na svahu zůstal sám. Jenom to vyšlapavání nahoru bylo náročné. Bolely mě z toho nohy, jak kdybych jezdil celý den na Severce.

Večer jsme hráli v Lutyni. Pozvala nás tam kapela Gaďor band. Byli jsme trošku v šoku, protože to nebyl country bál, ale obyčejný ples. Teda pekařský. Všichni tam byli v oblecích. I Gaďor band. Jen my v džínách. Také nás vyděsili hned zpočátku. Prý jestli umíme nějaké lidovky? No snad jich pět dáme dohromady. První rundu jsme dali naše věci. Lidi reagovali pouze potleskem. Abychom je trochu roztančili, začali jsme naše věcí prokládat českými odrhovačkami a něco málo anglckými. Nakonec jsme se líbili. Gaďor band jsme neslyšeli vůbec, protože ve 23.00 jsme to zabalili a jeli domů.

Táta šel na operaci prostaty. Operace dopadla dobře, akorát po ní vznikly komplikace. Horečky a podobně. Moč se od krve nakonec vyčistila, ale nový problém. Nemůže vstát z postele. Při zákroku ležel asi dvě hodiny v nepřirozené poloze a poškodila se mu páteř. Takže momentálně je ležák, ale dle doktorů se to bude prý zlepšovat. Ale opravdu, místama to bylo nahnuté. Už jsme to viděli všichni černě.

Udělal jsem si z Bukovce na běžkách trasíčku na Girovou. Super. Sice počasí nic moc. Šíleně vyfukoval vítr, ale přesto jsem byl šťastný, že jsem v zasněžené přírodě. Cítil jsem se jako ve filmu Synové hor. Na Gírovou jsem dorazil za 90 minut. Tam si dal pivo a párek, pokecal se známým a zavolal do Bukovce, že vyjiždím, ať mi to stopnou. S hodně pádama jsem to zvládnul za 60 minut. Alena už mezitím řekla mámě, že plánuju jet do Austrálie. A že když odletím, jestli se tam může na tu dobu nastěhovat. Ještě to ale bude problém říct tchánovi. A víte že nebyl? Vzal to celkem sportovně. Hlavně se zajímal, jestli nemám nějaké vedlejší úmysly. Přesvědčil jsem ho, že ne.

Country bál Lutyně. Buble byl nemocný. Sehnali jsme místo něj jako náhradu Juru. Dvě kytary a širší repertoárový záběr. První dvě rundy jsme odehráli jakžtakž. Pak nás vystřídal Gaďor band. Děs a hrůza. Čtyři kytary, jedna basa a housle. Sehranost téměř žádná. Instrumentální výkony jednotlivců téměř nulové. Nejhorší ale na tom bylo, že se během jejich produkce Jano a Robert tak navalili, že jsme vzápětí byli na tom stejně. Komické bylo, jak se Jano potácel nad hajtkou a najednou začal od ní couvat, ale vytrvale přehraboval metličkama ve vzduchu a spadnul na kontrabas za ním ležící a ten se chválabohu nerozbil. Lidi čuměli s otevřenými ústy a nechápali, jestli je to sranda, či ne. A to jsem se ještě je snažil přesvědčit, že on je náš šofér.

Ve středu ve 2.50 ráno jsem vyrazil rychlíkem do Brna zaplatit poplatek za vízum. Vše proběhlo dle plánu. Našel jsem Banku Austria. Než otevřeli, tak jsem vypil dvě starobrna. Pak zaplatil a hurá na vlak. Ten už ale nebyl přímý. Takže Přerov a Bohumín. Ten Bohumín, bože, to se snad nespraví nikdy. Když už vypadá nádraží jakžtaž k světu, zase tam nekoupíš ani pivo, ani párek. Šel jsem do města hledat hospodu, protože jsem měl asi hodinu čas. Dlouho nic. Najednou Restaurace u Ruďase. Vlezu dovnitř. Pajzl jako blázen. Uprostřed kulečník, kolem něj Větnamci. Na stěnách obrazy Marxe, Engelse, Stalina, Husáka, Brežněva. Přes celou zadní stěnu malba Lenina. Na baru byly busty komunistických hvězd. Nechápal jsem, jestli je to recese, nebo ne, ale měl jsem tam hnusný pocit. Pivo jsem tam vypil z pocitem viny. Hnusný ostravar a rychle upalovat pryč.

Táta už je doma. Ale nic moc. Stále ho bolí. Chodit může čím dál hůř. Máma musela dokonce volat večer zachránku. Doktor ho ho začal opichovat alespoň pro utišení bolesti. Asi pojede znovu v pondělí do nemocnice.

Alena měla odpolední směnu v sobotu i v neděli, tak jsem ji zavezl do práce po oba dny. A pak jsme si udělali se Zuzkou dva výlety. V sobotu jsme zajeli na Mosty a vyrazili se Zuzkou, švagrem a dvěma jejich děckama autem na Tetřev. S odřenýma ušima se mi to podařilo vyjet. Bože, co tam bylo ještě sněhu a v Jablunkově ani stopy. Krásně jsme se prošli na Skalku. Tam si dali pivo a nějakou tu topinku a když se setmělo tak zpátky na Tetřev. Děcka se vydováděly. Dokonce i jezdily na sáčcích. Já jsem při cestě zpět autem dobře trnul, ať se nedej bože s někým nemijíme. To by byl teprve příběh. Chválabohu, dopadlo to dobře.

Dobře to ale nevypadá s tátou. Je to čím dál horší. Dneska ráno už musel jet do špitálu. Chudák. Ani na záchod si už nemohl zajít. Pomáhal jsem mámě ho obléct a pak se saniťákem na pojízdném vozíku zavézt do sanitky. Držím mu strašně palce, ať se to zlepší a chce se mi hrozně brečet. Vždyť ještě před měsícem běhal po kopcích. Proč se to stalo? Je to na hovno všecko.

Na Sosně s ním konečně začali něco dělat. V tunelu zjistili, že to je velice rozsáhlý zánět někde u páteře. Nějaký nejhorší kok. Snad stafilokok. Ten se mu tam dostal pravděpodobně při totálním umrtvení na poliklinice Podlesí. Táta byl v zoufalém stavu. Prý má strašné bolesti a jestli mu ten zánět nezastaví, může i ochrnout. Prý už má dokonce i ty nohy ochrnuté. Teď je momentálně v Ostravě na neurochirurgii. Nemůžu telefonicky zastihnout ošetřujícího lékaře, který jediný má oprávnění poskytovat informace. Tak uvidíme později.

Havířovská Porta. Amstel, Łopata, Amnestyja. Měli jsme možnost si to 4 x vyzkoušet, tak jsme s odřenýma ušima postoupili. V neděli jsme zajeli za tátou do Ostravy. Chudák tam ležel ve strašných bolestech. Už dokonce i ztratil pojem o čase. Hlavně psychicky byl na tom velice špatně. Prosil nás, ať ho neodepisujeme. Lékařská zpráva vypadala následovně:

Mezi druhým a třetím obratlem je rozsáhlý zánět, který je třeba dlouhodobě léčit. Nejméně 3 měsíce. Zánět se tam s největší pravděpodobností dostal při vpichu lokálního umrtvení.

Doktoři z Podlesí to zanedbali. Nelžu, když řeknu, že to s tátou bylo na umření a taky nelžu, že když jsem ho viděl, jak trpí, že by možná bylo lepší… ale teď už vím, že ne.

Hned ponedělí tátu převezli na Sosnu. Doktorka říkala mámě, že to bude nejmíň na rok v nemocnici. Nohy jsou ochrnuté a je otázka, jesti to rozchodí. S odstupem dvou měsíců můžu říct, že se to pomalu velice zlepšuje. A věřím tomu, že se na ty nohy dostane. Ale ten rok to bude opravdu trvat.

Zase jsem se po čase přihlásil na krev. Také jsem se stavil za tátou. Po cestě domů jsem šel odhlásit garáž. Právě u ní jsem to otáčel a nějak mi nešlo zařádit zpátečku. Zkoušel jsem to asi pětkrát a pak se nasral a zarval pořádně. Samozřejmě jsem urval páku. Ještě, že jsem byl před garáží a auto do ní jen odtlačil. Ještě v ten den se mi podařilo zajistit opravu. Taky jsem stíhal zasklít okno v e sklepě, které už bylo více než rok vysklené.

Ředitel TŽ Jura Cięnciała měl 50 let. To jste měli vidět tu komédii, co se kolem toho konala. Plný sál pozvaných hostů a normálně estráda. Šiška to moderoval. Elán tancoval. My jsme hráli, Olza hrála a s nima zpíval i pan ředitel coby oslavenec v kroji. Nejsměšnější snad bylo, když na sál vylezla Dara Rollins s křovím. Křoví stálo za to. Dva tanečníci vyhlížející jak kdyby utekli z Mauthausenu v nočních košilích se natřásali v rytmu hudby a Dara zpívala Happy Birthday Mr. Činčiła, happy birthday to you. Požrat ani vypít jsme samozřejmě nedostali. Museli jsme si jít koupit nějaký salám do sámošky. V ten den jsme ještě taky hráli na plese. Střídali jsme se v loutkovém divadle s nějakým sebevědomým dýdžejem. Střídavě oblačno. Nekdy byli lidi na nás, občas trsali na hity osmdesátých let. Ale spíš jsme měli převahu. Pivo bylo zadara a o půlnoci bylo dokonce i pečené prase. A koho jsme tam ještě viděli? Bratry Křížkovy s kytarama. Hráli halfplayback. Ale o to by nešlo. Spíš mě naštvalo, že lidi se zvedli a na jejich výzvu šli tancovat. Já jsem po pár taktech radši odešel.

A je tu další Polsko. Tarnowskie Góry. Už to nebylo w Galerii, ale w Leśniczówce. Bomba prostředí. Nic útulnějšího jsem ještě neviděl. Krby, parohy, schodišťátka. Akorát nám to připadalo malé. Báli jsme se, že na nás nebude nikdo tancovat. Ale jakmile jsme byli u druhé písničky, prostor před námi se zaplnil a rozpohyboval. Vždycky jsme hráli 40 minut a dvacet minut pauza. Kulisu o pauze dělalo cédéčko Carrantuohill. Skončili jsme cca o půlnoci a s balíkem 12000 złotych jsme se rozjeli domů. Určitě to nebyla naše poslední mise v tomto regionu.

Tak a celý týden v práci mě už bolí v krku jako blázen. Už i na angličtině jsem se necítil nějak dobře. Chvíli mi byla zima, chvíli jsem se potil. Doma jsem si změřil teplotu. Téměř 39°. Ráno jsem nafasoval u doktorky marodku, antibiotika a šalvěj. Pak jsem o tom napsal písničku. Alena omarodila také. Tak jsme trávili skoro dva týdny všichni spolu doma. Dopoledne hráli černého Petra, domino, člověče nezlob se. Četl jsem Zuzance knížky, promítal filmy, hrál na housle, na kytaru a napsal o tom písničku. V sobotu jsme ale dali Zuzanku mámě a zašli s Alenou na trash metal. Zahajoval to v Rokáču nějaký Norstradamus z Mostů se zpěvákem z Jablunkova. Zpočátku se mi to líbilo, ale čím déle hráli, tím víc jsem se nemohl dočkat konce, eventuálně nějaké změny. Pak následoval nějaký Shark z Chomutova. Zdálo se mi to o třídu lepší, ale taky mě to velice brzy unavilo. Monotonní rytmus pořádně zesílené sbíječky a zvířecí chrapot. Všechny věci stejné, až na jednu převzatou od Judas Priest. Chválabohu konec. Aspoň jsem si to myslel. Ale kdepak. Majitel Rokáče Martin za námi vyběhl, že ještě bude nějaká kapela Urshulum, nebo franckóm? Opravdu? Tak my se ještě vrátíme.

V útery jsem šel ze Zuzkou na procházku a trošku jsem vymrznul. Ve středu taky. A navíc jsme ještě měli i zkoušku. Protože mi skončila antibiotika, tak jsem se nebál alkoholu a taky to přehnal se studeným pivem. Ráno jsem měl znovu zavalený krk. Tentokrát levou mandli a horečku 38°. a tak jsem si vysloužil dalších 10 dní marodky. Pak už jsem měl strach to podceňovat. Ale bohužel v sobotu byl Moravský Vrabec a sněhu navalilo jak na Vánoce. Nic pro nemocného a ještě jsem ke všemu musel být řidičem. Jelikož Honza spěchal na nějaký sraz manželů s Gabkou, bylo třeba se tlačit hned do první poloviny. A to ještě na začátek. Vlastně jsme se jenom stačili naladit a jednou to zahrát a hned na plac. Cítil jsem nějaká zdrbaná místa a taky nervozitu, jak z toho čněla. Pak jsme šli na oběd a taky sledovali ostatní kapely. Moc se mi nechtělo věřit, že postoupíme, ale přece jenom se to stalo. Umístili jsme se na čtvrtém místě a postoupilo pět kapel. Tak jsem aspoň obdařil cédéčkem Jiřího Moravského Brabce a Helenu Bretfeldovou. Oba totiž píšou do Folku a Country. Taky jsme si vyměnil CD s FM Bandou a Sekáčema. Co se týče první skupiny, slušné. Ale ti Sekáči? No nevím, nevím. Ale doma to občas pustím. Takže tolik jsem si přivezl z Frenštátu.

Konečně mám po marodce. S tátou se to trochu lepší, tak jsme se dohodli na termínu květen. Úplně celý jej strávím v Austrálii. Už mám dokonce vízum a rozjednanou letenku. Vyjde mě to na 38700 kč a poletím Praha – Dubaj - Bangkok – Sydney – Brisbane a zpět. Chválabohu. Už mi bylo i potvrzeno, že v Bangkoku budu čekat pouze 12 hodin, protože původní verze byla až 36 h z důvodu zaplněných letadel. Všichni blízci se toho Bangkoku děsili. Nocleh a drogy. Hlavně táta s Alenou měli strach. Za tátou se snažím jezdit 3 x týdně.

Dlouho jsem už ale nebyl na horách. Tak jsem jednou v neděli vyrazil na Gróniczek s tím, že pak po hřebenech přejdu na Bahenec. V Jablunkově po sněhu ani památky a na Gróniczku bylo dobrého půl metru. Než jsem došel na vrchol 879 m, tak jsem měl promočené pohory i rifle až po kolena. Stále jsem se zapadal hlouběji do sněhu, tak jsem ten Bahenec po pár metrech vzdal. A to jsem udělal velmi dobře. Bude tomu dobrých osm let, co jsme s Jurou na Bahenec v tajícím sněhu málem vyčerpáním nedošli.

Večer jsme zašli ze Zuzkou do kostela .Už jsem ji to dlouho sliboval. Farář, který sloužil mši, měl očividný smysl pro humor:

„Než se rozejdete, tak vám chci říct ještě zážitek z náboženství. Vysvětloval jsem dětem, že Pán Bůh všechno ví. Jaké budete mít vysvědčení, čím jednou v životě budete, nebo koho si třeba vemete za muže.“

A nějaká holčička se prý na to ozvala:

„Jen aby to nebyl nějaký ožralec co kouří.“

Zase jeden krásný víkend. Po zimě mě normálně baví i práce v Bukovci. Alena jela do Prahy na nějaký muzikál Hamlet. Jelikož byl sníh, tak nešlo dělat na poli. Tak jsem alespoň rozházel hnůj na hromadě a pak jsem šel pomáhat švagrovi a tchánovi krást vinkle z ohrady pro krávy. Upozorňuji, že jenom pomáhal. Kdyby k něčemu došlo, nevěděl bych, co dělám. Odpoledne jsem navštívil tátu, který se opravdu cítil líp a líp. Ještě tak na ty nohy, ale to má zřejmě čas. V neděli jsme zajeli ze Zuzkou na Płóniawu. Tam jsme nechali auto a pěšky kolem Polanky jsme se dobelhali na Girovou. Bylo moc hezky, ale Zuzanka po cestě zlobila. Nechtěla jít, že jí bolí nohy a podobně. Už holka rozdává rozum, tak si vymýšlí. Na chatě jsme si dali polívku. Já pivo, Zuka čaj a spustili se dolů. Doma mámě říkala, že se ji na těch horách moc líbilo.

A je tu Porta Havířov finále. Zahráli jsme Gwiozdy, Maródke a Amnestyje. Byli jsme si jisti, že už to líp nešlo a taky že jsme postoupili. Po deviti letech pojedeme do Plzně. Pokecali jsme s Dvořáčkem a řádně to oslavili. Kéž by to tak vyšlo i na Vrabce.

Táta je pořád nemocný. Pacient, který s ním ležel na pokoji, zemřel. Táta se ale zotavuje a byl přeložen na rehabilitační oddělení. Bolesti ustoupily, ale zánět se drží. Prý je to na delší dobu, ale táta získavá sílu a jsme tomu všichni moc rádi.

Jedna holka od nás z práce jezdí každý týden do Ostravy. Dostal jsem povolení od šéfky že se s ní můžu svézt a koupit si letenky. A už je mám v ruce. Praha – Bangkok – Sydney – Brisbane. Jsem šťastný jak blecha a procházím se po náměstí. Něco tam hraje. Kapela složená ze študáků. Hrůza nad hrůzy. Horší, než kdyby zkoušeli. Ale co, každý musí nějak začínat. V pátek jsem zašel do Rokáče pochválit se, že už mám za dva týdny letět a nějak jsem se při tom celkem přiopil. Kamarád Miro K. přepíjel svobodu, tak jsem mu dal CD a nějak se mi tam moc zalíbilo. Alena ovšem z mého návratu moc nadšená nebyla, protože jsem ji vystřídal ve dveřích, když šla na denní.

Jsou tu Velikonoce. Ještě před týdnem banda lyžovala a dnes je hyc, že by se dalo koupat. V sobotu jsme zajeli za tátou, který je lepší a lepší. Taky jsme stihli cirkus. Ten byl hlavně pro Zuzku. Akrobati byli mimo jiné perfektní muzikanti. To, co zahráli čtyři na osm dechových nástrojů, by jim mohl závidět kdejaký brassband. Večeři jsme si pak dali v Rybárně. Někdy je na světě moc hezky.

Neděli jsme strávili u tchánů v Bukovci. Bylo nějaké pivko, kořalka a hlavně slunko. Půjčil jsem si od švagra kolo a pojezdil jsem krásně po okolí Kympy. Také jsem sjel dolů k Honzovi. Právě opékali nějaké párky. Tak mě pozvali taky na pulku a prý až pozdravuji Austrálii. Na Śmiergusta jsem dělal pouze šoféra. Takže ani pulku. Je to děsná otrava. Vozil jsem oba švagry a tchána a skutečně jsem si oddechl, jak byl fajront. Pak jsem ještě navštívil dvakrát tátu. Bohužel jsem mu musel sdělit taky zprávu, že jeho spolupacient z neurologie už taky umřel, chudák. Před dvěma týdny mu sdělili, že má metastáze i v hlavě.

Před odletem mi zbyly už jenom 2 akce. Obě byly na 1. máje. Už v půl jedenácté ráno jsme to rozjeli na Hutnickém dni. Pódium u koupaliště na třineckém stadiónu. Lidi se sešlo celkem v pohodě a jejich reakce na písničky byly velice dobré. Byla tam i Zuzka s Alenou, ale já jsem hned po odehraní musel jet na Moravského Vrabce do Karviné. Vůbec nikomu z nás se tam nechtělo, ale když jsme tam už postoupili, tak proč tam nejet?. Mlok nás uvedl celkem hezky. Něco tam dokonce i plácnul o tom, že jedu dnes v noci do té Austrálie a o mém dětském snu. A pak jsme to napařili. Gwiozdy, Maródka, u které Honza zmrvil začátek a Amnestyja. Což o to, úspěch u obecenstva dobrý, ale postup ani festival žádný. Žeby příště? Ne, žádné příště!!!