**Náhoda**

U vyšehradského tunelu byla jako obvykle zácpa. Ještě rozespalý jsem se díval na několik bláznivých rybářů, kteří v ranní mlze mlčky vysedávali na svých lodičkách. Na Výtoni se otevřenými dveřmi vhrnul do tramvaje kromě mrazu dav lidí.

Všichni se třásli, aby se pustilis práce a mohli celý den strávit ve svém městě, ve své kanceláři, u svého stroje. Ten, co mi pustil svoji mošnu na nohu, mezi ně určitě nepatřil. Zamumlal něco na omluvu, svinul se okolo tyče na zadní plošině a klidně usnul. Moji představu tuláka splňoval stoprocentně.

Díval jsem se na něj, jak klidně spí a záviděl jsem mu, protože na mě nečekalo za celý den nic jiného než papíry, pravítka a tužky. A jeho jistě něco zajímavého. Stanici před Smíchovským nádražím se probudil, a když jsem vystupoval, vrazil do mě znovu a urychlil tak můj výstup z tramvaje.

Opět zamumlal něco na omluvu a pak dodat: „Nechceš jít na pivko?“.

Pivo jsem po ránu nikdy nepil, ale tentokrát jsem neodolal. Řek jsem: „Tak jo.“ U bufetového pultu jsme trapně mlčeli a usrkávali.

„Fuj, to pivo je hnusný“, řekl.

„Proč, jako normálně“.

„To né, protože když zrajou švestky, stojí pivo vždycky za hovno“.

„Kam jedeš?“

„K babičce do Egerlandu“.

„A co piješ tam?“

„Slivovici.“

O týden později se situace v tramvaji opakovala. Stejní dělníci, stejní rybáři, stejní úředníci. Na Výtoni se vehnal do tramvaje mráz a já si vzpomněl na svého známého od piva. V práci na mě čekal Lojza, vrátil se minulý den z Chebu z naší pobočky. Vítězoslavně mi oznamoval: „No to jsem ještě neviděl. Kousek před Chebem jsem bral stopaře. Měl obrovský kufr a tvrdil mi, že je plný švestek. A když jsem se ho ptal proč to sebou táhne tak řekl …..“

„Když zrajou švestky, stojí pivo vždycky za hovno,“ dodal jsem za něj. Lojza se na mě tak nějak divně podíval a beze slova odešel. Otevřel jsem skříň a z láhve pro hosty jsem si dal panáka slivovice.

P3k - 1980