**Cesta do Kladrub**

Když člověk spí obvykle nic nevidí.

Pan profesor Parkinson asi zapomněl, že existuje zákon, který říká, že hezké počasí končí před začátkem víkendu. A stalo se. Petr a Helena se střídali u silnice a nataženou rukou se dožadovali přeci jen teplejšího místečka v některém automobilu co jezdily okolo.

„Zavedl bych daň pro ty, kteří jezdí sami,“ řekl Petr z příkopu.

„Jsi odporný ekonom,“ řekla Helena směrem do příkopu aniž otočila hlavu. Oba řádně mrzli v podzimním větru co shazuje ovoce, čistí dálky a barví je na modro. V klášteře v Kladrubech chtěli navštívit výstavu uměleckých výtvorů nějakých undergroundových umělců. Nic, kam by museli dojet včas. Bude dnes, zítra, pozítří, i dál, dokud to nějaký úředník nezakáže.

Zatavil jim mladík a požadoval za svezení peníze. Petr si pomyslel, že je asi fakt krize, když už se za stop platí. Ale určitě bude hůř, jak říkal bratr. Ví to, protože tiskne v Benzíně nové ceníky na benzín.

„No jo, moc ti nedám, je nám tu už zima.“ Míjeli řadu benzínových čerpadel s frontami aut. Asi se to už profláklo. Auto střídalo auto a večer spadnul jak list do hrnce. Jak asi bude, když je kruh okolo měsíce. Určitě blbě. Pozdě večer skejsli u závor v jedné zastrčené vesnici.

„Ještě tak hodinku a zabalíme to, jó,“ řekla Helena. Za hodinu projelo pět aut a pak přišly Hanka a Saša. Bylo pozdě a bylo jich už moc. Navíc začalo pršet. Odešli do nejbližšího lesa a stavěli si přístřešky na spaní. Rozdělali oheň, uvařili čaj a Saša chvíli v mihotavém světle plamenů hrála na kytaru, nikdo ale nezpíval. Přestalo ji to bavit a vyzval „Dem spát děcka“. Všichni jakoby na to čekali, nikdo neloudil písničku navíc. Každý čekal až to někdo rozhodne, že to všechno dneska stojí za bačkoru a že nejlepší je to utopit ve snu. Za chvíli zbytky skomírajícího ohně osvětlovaly jen čtyři supjěící balíky.

Idyla netrvala dlouho. Do tmy se ozvalo „Občanské průkazy, prosím“. U ohniště stáli čtyři muži, jeden v uniformě a tři s výraznou žlutou páskou na rukávu. Petr si pomyslel, zda příslušník zasalutoval, jak mu předepisuje řád. Hanka sebrala občanky a natáhla ruku směrem k uniformě. „Víte…..“,začala, ale hlas ji přerušil.

„Kde jste to viděli, dělat v lese oheň?“

„Ono tady bylo ohniště a pak taky prší a je zima. My to tady ráno uklidíme,“ přidala se Helena.

„Žádný ráno, teď hned.“

Petr ani neviděl kdo právě čte jeho občanku a jestli už si někdo z nich zjistil, že nepracuje. Byl právě nezaměstnaný a to se v socialismu nenosí. Při pohledu na Sašu si všiml, že spí klidně dál a záviděl jí. Usmívala se jako vždycky. Jako vždycky, když se to nejmíň hodilo. Rozhovor šel stále tam a zpět. Ve vzduch létaly paragrafy a vyhlášky a proti nim plané žvásty a mlčení.

„Znáte vyhlášku KNV o ochraně přírody?“

„ Známe.“

„Tak vidíte.“

Příslušník podal občanky zpátky a Petrovi se ulevilo,.

„Ten oheň uklidíte. A příště si zalezte někam hloub do lesa. Najít vás tu hajnej, tak vám dá každým pětset, ani nemrknete. Dobrou noc,“ řekl příslušník a všichni čtyři se ztratili ve tmě. Petr si všiml, že tentokrát zasalutoval.

„To se mi snad jenom zdá,“ řekla Helena.

„Co se ti zdálo,“ ozvalo se z místa, kde ležela Saša, která o vše přišla.

„Představ si zázrak. Byl tu policajt s lidskou tváří,“řekla Hanka.

„Jů, vy ste, a proč jste mě nevzbudili?“

„Spi, já ti o tom napíšu povídku,“ řekl Petr a pak už neřekl nikdo nic. Pršelo celou noc až do rána.

P3k

14.10.1981

\* všechno je pravda a jména nejsou změněna