**ProFIdivadlo – víkendový seminář v Orlických horách**

Stejně jako loni proběhl závěrečný víkendový seminář 18. sezóny **ProFIdivadla** na chalupě v Orlických horách. Stejně jako loni nám počasí vyšlo jako lusk: azuro od začátku do konce,

38 účastníků, nikomu se nic zlého nepřihodilo, jen některé dámy se domnívaly ztratit srdce, jiné ovšem srdce naopak nalézti.

Podpůrný tým ordinoval již od čtvrtka 4. června. Janička vařila hrnec polévky, ostatní větrali a bří Hemrové opravovali splachování na záchodě. Večer se odehrál u táboráku, kde za doprovodu tří kytar a rytmiky zpívali Dylan, Nohavica a Janoušek.

V pátek 5. června se postupně sjížděl mančaft. Největší parta jela vlakem, dvě hodiny pak trčela na nádraží a z něj se kodrcala autobusem. Po příchodu kolektivně omdlévali pod kaštanem Jírovec maďal (Aesculus Hippocastanum). Vrhal totiž milosrdný stín – ten kaštan. Pivo bylo pouze desetistupňové a navíc nehorázně pěnilo, což považuji za největší chybu celé akce. Páteční večer se ve stodole promítal na obří plátno filmový záznam derniéry, takže se herci konečně viděli. A když se mě Terezka v pátek večer ptala, jestli to světlo za vraty stodoly je svítání, vysmál jsem se jí, jak může být tak hloupá. Ale ono to opravdu svítání bylo.

Největší zářez soboty 6. června bylo koupání v 5 km vzdálené řece. Moudrý Šíra to zavčas vzdal a vrátil se (je to obmyslný student práv), aby pak namísto koupání disputoval s hrstkou dalších rozumných o vzniku vesmíru, smyslu lidské existence, zvěrské popravě Milady Horákové komunisty, výsadbě azalek a informační společnosti jako takové. Po návratu z koupání uspořádal Ondra básnickou soutěž, jejímž arbitrem jsem měl tu čest býti já sám, ale přihlédnul jsem demokraticky k všelidovému hlasování. Ve strhujícím souboji zvítězil Jiří Pudil nad Kolibříkem Lásky v poměru 3:2.

V neděli se parta již nostalgicky rozjížděla, loučila a objímala, některé dámy zhrzeně trucovaly (viz výše), pouze cynický a na Švejka ostříhaný Dejv se smál a tančil mezi květy pelyňku.

Mým největším esthetickým zážitkem byla cardí paštika, k níž jsem byl donucen přikusovat rozmarýn. Vojtin se totiž loni zamiloval do Itálie, si si si siňorína je to asi chyba, že nevím, jak se vlastně po italsku líbá. Z Itálie si ten Carda přivezl recept na místní paštiku a zmíněnou pro zmíněný víkend vyrobil a přivezl. Ta paštika vážně neměla chybu, zvlášť když jsem ještě nikdy před ní žádnou jinou paštiku neokusil.

Mým největším kulinářským zážitkem pak bylo každodenní hodinové duchovní souznění s trojicí pasoucích se koní na horské louce při zapadajícím slunci. Jen si to představte: plaví koně ozáření jak na divadle; k tomu cvrčci šmrncnutí vůní trávy. V sobotu večer navíc horkovzdušný balón nad údolím.

Jedinou vadou na kráse byla moje dvakrát rozbitá hlava o nízká futra v chalupě. Původní odsunutí Němci museli být zakrslíci. Ale nebojte, hlava už srůstá a mé přirozeně ochabující inteligenci ani futra po kolena uškodit nemohou. Heh…