**Deníček 2020**

Můj milý deníčku. Chci ti zase po roce věrně a pravdivě svěřit všechno, co se v následujícím týdnu stane. Jsi můj nejvěrnější kamarád, nevím, co bych si tu bez tebe počal.

**Sobota – den příjezdu**

Do Sněžné na Horalku jsme jeli z naší chaty u Dvora Králové, což je tak blízko, že bych to snad i dotlačil. Vypadá to tu přesně jako před patnácti, ale i deseti lety, co jsem tu byl naposledy, tj. stejné zabijácké houpačky, kuchař, servírka i jídelníček. Ale mám rád tradici, takže žádný problém.

V hlavním domě jsme už bydleli, v chatce taky, tak jsme se šli tentokrát ubytovat do bungalovu v již klasickém sousedství rodin Novotných a Vokurkových. Katka Kopp se mě starostlivě ptala, jestli nemám problém s tím, že se třemi dětmi a bratrem to bude víc bunga než love. Ale nakonec to tak nebylo, protože na bunga jsme s Janou dostali samostatný pokoj a tudíž i klid na případnou manželskou (sic!) love. Samozřejmě po nezbytném vyhnání pavouků, namazání vrzajících dveří, atp.

Setkání s bratry a sestrami bylo srdečné jako vždy. Těch pár nováčků bez problémů   
asimilujeme.[[1]](#footnote-1)

Hned večer na programu bratr kazatel Matulík doslova strhl lavinu svědectví. Bylo to moc zajímavé, ale jako představitel té největší církve jsem se v jednu chvíli cítil trochu nejistě. Sestra Štěrbová mi ale ve své promluvě potvrdila, že i katolíci mohou být věřící, tak mi odlehlo.

**Neděle**

Můj deníčku. První noc v pohodě. Snídaně dobrá. Jedeme na bohoslužbu do Bystrého. Tak zatím.

V Bystrém založili sbor v kopcích určitě proto, aby naší inkvizici docházel při hledání kacířů dech. Čekal jsem známou lehce zatuchlou modlitebnu, kterou si však bratři a sestry nakonec zbořili sami. To by se z dlouhodobého hlediska dalo považovat za katolický úspěch, kdyby si nepostavili modlitebnu novu, která je fakt skvělá. Polovina místních pochází z klanu Kaletů a druhá polovina nosí stejné hodinky.[[2]](#footnote-2) Co si o tom myslet, nevím, ale životní partnery bych si hledal spíše mimo tento sbor, který musí mít mimo jiné skvělé vztahy se sousedy, protože při příjezdu nás za ploty vítaly tváře sousedů, kteří nám vrtěním hlavou sdělovali, že TADY se neparkuje.

Odpoledne už bylo poklidné. S Honzou Němečkem mladším jsme v jedné chvíli hlídali v bazénu 23 dětí. Ale zase díky tomu byla jinak studená voda za chvíli teplejší.

Odpoledne náš Bártík trefil magnetem, kterým se jinak z vody tahají kovové předměty, velmi slušného pstruha, což vyvolalo doslova NEVESELÉ (Láďo!) komentáře u méně úspěšných rybářů, kteří poctivě nahazovali celé odpoledne a nic moc čudla. Bártík ho nakořenil, osmažil a snědl – byl výborný.

Večer jsme řešili na programu otázku příbuznosti ve sborech. Dovolte mi podotknout, že na základě zkušenosti z Kréty by se i vzdálenější sestřenice a bratranci fakt brát nemuseli. Ale je to na vás.

**Pondělí**

Ráno na aronii (to je stromek se spoustou černých kuliček, který vypadá, jako kdyby se černý rybíz spustil s jeřabinou) u našeho bungalove usedl drozd. Švagrová se podívala tím směrem a povídá: „Má křivé nohy“. To má bystrý zrak, nevycházel jsem z údivu! Jenže pak jsem uviděl, že za stromkem kráčí bratr kazatel Radek.

Chci vás ujistit, že došlo k omylu. Ten drozd nohy křivé nemá a ostatně Marta také bez brýlí zrovna dobře nevidí.

Dopoledne jsme s bandou vyrazili do blízkého dělostřeleckého bunkru. Nejvíce mě při prohlídce zaujala komentovaná výstavka velitelů nepostavených pevností. Už vím, jak se cítí náhodný návštěvník bohoslužby při čtení počátku Matoušova evangelia (1, 1-15).

Odpoledne přijel Dan Hruška. Takže byl kruhový trénink aneb kruháč, kterého jsem se nemohl nezúčastnit, i když jsem se po něm cítil jako skokan o tyči, který se po překonání laťky nabodl na vlastní nářadí.

Podcenili jsme kuchaře. Rizoto nebylo ve středu, ale už v pondělí.

**Úterý**

Deníčku, za chvíli jedeme do Nového Města nad Metují. Pak ti všecičko řeknu.

Už jsme zpět. Navštívili jsme zámeckou zahradu. Paní zahradnice nejprve s úsměvem sledovala, jak si naše děti ráchají v kašně nohy. Bártík, povzbuzen její vstřícností, jí ukázal, jak magnetem z kašny loví peníze pro své štěstí. To už paní trošku tuhnul úsměv. Rozárčin skok do kašny už nedala. Asi nemá ráda děti.

V podvečer zase kruháč. Kdo nezažil, nepochopí. Kdo viděl, tak mi jistě potvrdí, že pohled na mě při cvičení přináší lidem čistou radost. Někteří si to už dokonce zařadili do svého pravidelného sborovkového programu.

**Středa**

Ráno jsem se probudil relativně svěží na dětský neboli sportovní den. Asi pomohla noční komáří akupunktura.

Snídani jsme si s bráchou dali poprvé venku – chápu, proč tam už lidé moc nechodí. Ty vosy snad používají nějaký „vosap“[[3]](#footnote-3) nebo co, protože z jedné bylo deset a z deseti dvacet během pár vteřin. Jo a snídaně nebyla stejná jako v předchozích dnech – dostali jsme jogurt. Ještě nějaké ovoce, zeleninu, vajíčka, párky, tmavé pečivo, džus a mléko, a bude to optimální.

Jo, a abych nezapomněl: kuchař je tady fakt drsný. Dokáže hlasitě praštit i s ubrousky.

Program dnes se točil jen a jen kolem dětí. Organizace klapla na jedničku.

Emilka, náš dětský mudrc, k davu svých vrstevníků prohlásila: „Pojďte, vyhrajeme spolu.“ A opravdu se její slova ukázala jako prorocká. Tolik dělených prvních míst jsme snad nikdy neměli. Zamyslíme-li se nad tím hlouběji, tak ono „vyhrajeme spolu“ se dá vztáhnout i na církevní společenství.

K samotnému průběhu dne snad jen toto: Děti vytvořily hejna. Tolik blonďatých hlaviček nebylo vidět ani na německé dovolené u Bodensee ve třicátých letech minulého století. Strýček Adolf, pardon – Adlof – by měl z našeho potěru radost. V půli dne vyčerpaná 1. letka andělů strážných zaplula do nebeského hangáru a 2. zatím ještě čerstvá nastoupila na odpolední program.

Při vybíjené prokázaly všechny děti alespoň základní krvelačnost, takže jsem přestal mít o budoucnost CB takový strach. Při vyhodnocení jsem pocítil za své děti hrdost úměrnou vlastním nenaplněným sportovním ambicím.

Večer přišla moje první sborovková krize ve frontě na buchtičky se šodó. Nedal jsem to a šel jsem si místo toho objednat dva utopence. Ostatně buchtičky stejně došly. Jenže pak jsem k tomu ještě přidal další buřt od ohně. Moje tělo tyto gastronomické orgie zvládlo jen tak tak.

Trošku jinak tomu bylo u naší Emilky a Josefky (a podle zvuků z chatek a bungalovů i u dalších nešťastníků). Noc byla tedy také sportovní – plná sedů, lehů, běhání a vrhů.

**Čtvrtek**

Zůstali jsme po noci nuceně doma. Ale to nevadilo. Drobná epidemie pár lidí – včetně naší Josefky – upoutala na lůžko, u některých se problém ze zasaženého prvního patra přestěhoval do suterénu. Ale celkově nic, co by se nedalo zvládnout.

Díky volnějšímu programu jsem mohl zajet na hlubinu a nyní ti deníčku mohu sdělit několik podstatných poznatků, přesně 10:

1. Většina vztahů v církvi se dá obecně shrnout větou: Mám ho moc rád, ale moc si nerozumíme. Ale i na tom se dá stavět.
2. Být katolíkem je fajn. Už jen proto, že je mnohem lepší se desátky modlit, než desátky platit.
3. Nic nás nemůže odloučit od lásky Kristovy a od piva. Platí pro tuto sborovku.
4. Jako dítě jsem miloval princeznu Ladu. Dětství skončilo, teď mám Láďu, co dokáže vystřihnout autentické svědectví mezi pivem a cigárem.
5. Škvor v plavkách tě vytočí stejně spolehlivě, jako teologická diskuse.
6. Honza Němeček st. přišel s nápadem: změnit „ekumenu“ na „ekomenu“, aby se na to daly vzít evropské dotace. Jsem pro.
7. „Tohle kafe tady by nepil ani místní jezevec!!“ (autor výroku u snídaně je Dan Hruška).
8. Pusa od Emilky s obličejem špinavým od špagetové omáčky je pořád pusa od Emilky. A to je to, co se počítá. Zbytek se vypere.
9. Po několika hodinách v mokrých plavkách je nejlepším přítelem člověka hojivá mastička.
10. Kdo si myslí, že ti nejmenší nemohou nic podstatného změnit, ještě nikdy neměl v noci v pokoji komára.

**Pátek**

Můj milý deníčku. Emilka večer před spaním řekla: „Uvidíme se včera“. S tímto přístupem by sborovka nikdy neskončila, ale vše pěkné jednou skončit musí. Zbývá to celé uzavřít.

Také díky tobě jsem to celé zvládnul. Nikdo nedokázal lépe naslouchat než ty, nehádal se a neodmlouval.

Tradičně pár vět k vývoji vztahů našich nejmladších:

Náhodou jsem se ocitl u toho, jak se můj synovec Anďa (skoro 10 let) radil se skupinou ochotných kamarádů, zda se má pokoušet sbalit Aničku (16) nebo ne. Naštěstí šla kolem babička Milena, která mu řekla, aby do toho šel. U nás v rodině míříme vysoko.

Jonatan a Josefína se opět o rok přiblížili námi rodiči vysněné chvíli, kdy vstoupí do nové úrovně svého vztahu. V Josefínčiných patnácti spolu budou moci začít chodit, na tajňačku už o rok dříve, tj. cca za pět a půl roku. To už Jony vydržíš. Na sborovkách budou ale bydlet striktně každý zvlášť, a to až do narození druhého dítěte.

Co říci úplně na závěr: Díky moc všem za skvělou sborovku. Speciální díky si zaslouží spousta lidí, ale mezi nimi hlavně Petra Veselá. Peťo, bylas úžasná. Díky za svědectví a p(r)omluvy. Večerní posezení plynule a krásně přecházela do ranních posezení. Díky všem více i méně nápadným organizátorům a připravovačům programů, třeba Monice Rechové, bratřím Němečkům, Martině Caltové, Hunderovi, hudebníkům, prostě všem, kteří sborovku udělali ještě o něco sborovkovější. Díky dětským i povyrostlejším hlídačům a bavičům našich nejmenších – díky vám snad ani na chvilku nebyl nikdo mimo hru.

Chci vzpomenout také na Markétku Sedláčkovou, která už je doma, ale moc tu chybí, i na tetičku Broukalovou – stálici mých deníčků – která už tento rok nemohla dorazit. Zdravím také Tomáše a Martinu Němcovi, kteří také tentokrát nemohli přijet.

Díky moc ještě jednou a budu se těšit s vámi všemi zase za rok. Bůh vás provázej na cestě domů.

1. Slabikujte. ☺ [↑](#footnote-ref-1)
2. Je to pravda. Všichni chlapi nosí stejné hodinky, srov. Četník a mimozemšťané (Le Gendarme et les extra-terrestres, 1979). [↑](#footnote-ref-2)
3. Narážka na oblíbenou komunikační aplikaci WhatsApp. Naše Emilka jí říká „vocas“, ale tuto skutečnost nebylo možné do programu zařadit. [↑](#footnote-ref-3)