***Akademie běd*** *- osudové rozhodnutí**po přednášce o skupině* Nicolase Bourbakiho, *hostujícím matematikem z Prahy, Standy Vohníka u nás na katedře Kybernetiky.*

*Ústavy, ústavy kdopak vás postaví?*

Mladá socialistická Akademie Běd, postavena byla na třech fortelných tudíž do lijavce krapet nepraktických, neb hliněných postulátech: Olovo v punčoše taviti nelze, moře sítkem nepřeliješ a ovoce je chuti mdlé.

Všední život v PsÚ jsme si od roku 1980 začali zpestřovat závody na kolečkových židlích v prázdných prostorách nově postavené budovy UTIA pod vodárenskou věží v Libni a letními brigádami, které jsme si sami domlouvali aby nás soudruzi nešoupli někam, kde by to nebylo úplně záživné. Poprvé to byl státní statek ve Studené vyhlášený uzenářskými specialitami. Nápad to byl našeho kolegy Harika zvaného Hlt a chlamst, dnes váženého pana profesora. Namísto uzenin se nám do ruky poprvé dostaly sbíječky a perunit, kterýmižto nástroji byly hloubeny základy kravína. Dostali jsme se nedopatřením i na stránky Mladého Světa při večerní projížďce na kolech skládacích.

[Petr](../Chile.htm) *<a href="../../cestopisy/PATAGONIE/Chile.htm#MON">Poláků</a>* průvodce nočním Pražským životem koncem roku 1976.

V  našem kamrlíku, té poslední laborce, co jsme okupovali ještě s Jirkou Hrubiánem a Jardou Metelkou, tou na konci chodby třetího štoku v jihozápadním křídle UTIA se scházeli „Pátečníci“ po vzoru těch meziválečných Čapkových z Vinohradské vily. Často zavítal i Pavel Ganický, Petr Blahuš, Honza Loužecký a nespočet dalších. Na přetřes přicházeli nejenom otázky vědy statistické, ale kuly se i pikle matematické.

Matematik a psycholog Pavel Ganický, alias Gáňa se v naší famílii nesmazatelně zapsal storkou o švestkových knedlích plněných mandlemi . To bylo někdá těsně před Štědrým dnem, kdy vypomáhal s dalším naším pravidelným hostem Slávčou Řezáčů při hňácání perníkových figurek. Ty byly zpočátku normální, slušný a fádní, pak to vždy po třetí lahvi Bordeaux sklouzlo k těm méně slušným předlohám. Přitom vyprávěl, jak jezdil za svým otcem do Afriky, který tam kopal za barvy UNESCO na štaci coby lékař. Když Kytka podávala svoji chloubu, kynuté knedle plněné švestkami, navrch s tvarohem a rozpuštěným máslem, Gáňa kousl do prvého a málem si vylomil zub. „Od našeho kuchaře kdesi hluboko v Angole jsem navykl na mandle uvnitř na místo pecek.“ Na naše robata zas udělal největší dojem jízdou na dvou skládacích bicyklech, na kterých jsme šlapali my s Kytkou a on se hrdinsky vzpřímeně a rozkročen vezl na zadních nosičích jak cirkusák, dokud jsme oba s Kytkou neodbočili každý na jinou stranu.

Po návratu Kr. Columba Portugalský král nechal vybudovat na nejjižnějším cípu své državy otevřený přístav, který nemohl minout žádný škuner plující na jih z Evropy a nechal pohostit každého kapitána a lodivoda, navrch jim poskytl nejnovější geografické informace, na oplátku je nenápadně vyzpovídal na jejich zážitky. Vznikla v té době nejcennější pokladnice know how. Totéž jsem se snažil vybudovat Pod vodárenskou věží v 2. patře UTIA a později v každém hotelu, kde jsem působil. ářčáářKaždý přišedší byl dobře do poslední nitě vytěžen.

V hotelové skříni hnedka vedle psacího stolu čekaly vždy připraveny dva kletry. Jeden útočný do skal poblíž Prahy a jen expediční pojmuvší 80 litrů matroše a ručně šité palčáky na zimní přechod Roháčů.

Úprk z šedivé Moskvy až za Kavkaz. Dovezená válečná kořist, kinžál a cenná zkušenost, že na gruzínské svatbě, se bez řádného tréninku, nemá připíjet z volského rohu až do dna. Komplikovaný pak ráno návrat za pomoci místní mafie.

Při opravě chodníku zazdili dlaždiči v Jilské ulici mezi kamenné kostky starou žehličku coby *Stolpersteine*, žehlicí plochou pěkně navrch. Denně po několik let jsem na ni musel šlápnout cestou z Psychologického Ústavu Akademie Běd na přednášky do budovy Filosofické Fakulty, dokud ji někdo neukradl.

Požádán, zda bych neodpřednášel dva až čtyři semestry psycho-kybernetiky na Filosofické fakultě UK na katedře psychologie u pana profesora Janouška. Na prvé přednášce pro černoušky, budoucí filosofy, jsem se pokusil co nejtransparentněji ilustrovat, co to ta „kybernetika“ vlastně je na starém učebnicovém příkladu, na splachovacím záchodu. A bylo zaděláno na mezikontinentální ***faux pas***. Neznali oni takové zařízení. Z krátké pedagogické epizody jsem si přinesl pedagogův problém: "zjistit, co neví jeho žáci".

*Žižkovu a Libni zdaleka se vyhni.*

Pavel Soukup - Nezřízený milovník luštěnin. Kdo jí hrášky nemusí brát prášky. Povedená mejdla Na Bulobce v protiatomovém krytu, nebo na pitevně, okultistické seance se sestřičkami z Bulovky a začínajícími básníky, kabanós - točenáč česnekový a experimentálně ověřený Ohmův zákon výpočtem délky pro opékání přímo 220V síťovou šňůrou s odizolovanými konci vodičů. Béďu Hrabala zatáhl do staré liguérky v Libni kousek pod starou vodárenskou věží, kam jsme chtěli přestěhovat Psychologický ústav. Při ochutnávce starých vzorků ze zaprášených lahviček pro nás Bohumil objevil Skořicové krámy od Poláka Bruno Šulce. Ty nás pak uspávaly po odstřelech základů kravína ve Studené. Bóďa Hrabalů, co ho pozval do toho sklepení plného malinkých lahviček s esencemi likérů dole v Libni a on nám na oplátku předčítal ze Skořicových krámů svého velkého učitele. Hned vedle mejdanů se sestřičkami v protiatomovém krytu nemocnice Na Bulovce to byla nejpovedenější Pavlíkova akce. Citace v Nepal 2009

Dalších deset let jsme vyjížděli do Vojenských lesů v Srní. Nejprve za **Herefordský**m skotem, pak sázet, ožínat a chránit terminály malých stromků proti okusu vysoké zvěře.

Naše výpomoc na statku Vojenských lesů v Srní musela být při nezaujatém pohledu zvenčí dosti komická. Jako závozníci dvou V3eselk barvy khaki jsme vyfasovali velké rukavice stejného odstínu a měli rozvážet napytlovanou sklizeň obilí po půdách roztroušených samot. Jutové pytle malých zrníček byly řádně těžké. U prvé usedlosti jsme narafičili pásový dopravník z korby rovnou do malého okénka špejcharu. Jako nejmenší vzrůstem a největší sebevrah se pod dopravník suverénně a dobrovolně postavil Pavlík Soukupů. První přišedší žok jej přišpendlil k fortelné podlaze a než jsme našli spínač dopravního pásu, vykukovaly z pod hromady jen traktory neboli podešve též fasovaných holinek.

V roce 1982 oslavujeme pod starým smrkem u soutoku Křemelné a plavebního potoka narození naší Terezky. Druhý den odvážím na kole za průtrže mračen Terezčinu prvou a největší mrkací panu Stáňu do Plzně. O šest let později spíme pod stejným stromem s Terkou i s čtyřletým Tomem. Terka si vydělává sušením sena a čištěním fukaru na řídítka svého modrého terénního kola.

Závod do serpentin před Srním. Nadupané závodní BMV prohrává vůči běžcům.

Matematická laboratoř Psychologického ústavu ČSAV se v devadesátých letech XX.století stává místem schůzek informatiků jako literární kavárna Parnas v době obrození. Páni doktoři Blahuš, Loužecký, Ganický, Roldán, Havluj, Heller, Zápotocký přezdívaný Tonda.

Karel Janát, mluvčí charty 77, co měl maggi v prackách kterými vecpal starou pračku do Hrubyánova Hektora v Kampánovce.

Slávek Rejthar syn letce RAF, přítel Fajtl viz dopis Jana R, s jeho leteckými hodinkami na rozloučenou, boj s bytovým družstvem, statistiky nových bytů a analýza nepravd komunistického tisku s Vláďou Pejšou

holohlavej Kebza co miloval silná BMV a jedním s námi závodil v serpentinách pod Srní

Dan Heller syn prof. na bohoslovecké fakultě.

Vašek Panenka… houslový virtuóz, proslavený památnou větou. „Tu korunu, co jsem tam vhodil, mi řádně navrátíte!“ Pronesenou restauračním zařízení v Srní.

Pavel Ganický statistik

Petr Blahuš, shluková analýza, horolezec

Pavel Soukup

Petr Polák MON, Stb

Klíma řezbář a psycholog, diplom jsem mu pomáhal rolovat, přes kopečky jej odvážel v dutinách prastarého MB1000, skončil v Minnesotě na univerzitě

xxxx zeťák prezidenta Svobody

Ivan Slaměník přišedší ze Slušovic

Josef Linhart (Who is who) a jeho kolega NOVÁK, Z. zvaný Paryba

komouš Standa Vohník

Jarmila Kotásková

Roldán

Sedláková, Moulisová, Milada Martinková, Martina Klicperová

Sametová revoluce a raketová kariéra, nemaje v branži konkurenta bez škraloupu, nezatížen hříchy minulého režimu stávám se ředitelem. Jako jednooký mezi slepci, majíce nejméně másla na hlavě. Ostatní měli nějaký ten škraloupek a já se tak stal přes noc velkým šéfem matematického departmentu a dostal svůj první úkol. Zeštíhlit Akademii o dva hladové matematické krky. Odešel jsem tedy sám a mé kralování mělo tak jepičí život. Krysy vždy opouštějí loď jako první. Vzal jsem to vážně, začal jsem u své maličkosti. Jdouce příkladem. Chytrej jak starej vlk, rok předem přiklepnutý živnosťák - Konzultační služby v oboru informatiky se hodí. Teď jako živnostník samotář. Ferda mravenec, práce všeho druhu. U němců hnedka za hranicí nakoupit, naložit na zahrádku Malucha, řádně propašovat a doma v Praze jen zasíťovat. Marná snaha o řádné proclení celníky jen rozesměje. "Na to ještě nejsme zavedeni".