**Můj milý deníčku…**

 Když jsme po dlouhém brouzdaní českou pustinou (mě se to zdálo jako věčnost, co jsme překročili slovensko-moravské hranice) natrefili na Základnu, vypadalo to jako výhra v loterii. Ani mrtváků tu nebylo tolik, jak by se dalo čekat. Jak se ale později ukázalo, byla to úplná katastrofa. Přišli jsme o dva muže a i když to nebyli mí největší přátelé, jejich život za tenhle deník určitě nestál.

**Úryvek z deníku Roberta Sagana**

ČTVRTEK 1. ČERVENCE

Dnes konečně začaly prázdniny. Celý rok jsem se na to těšil a teď je to konečně tady. V posteli jsem ležel téměř až do poledne. A takhle to hodlám dělat po celé dva měsíce. Nesnáším vstávaní brzo ráno. Nevím, proč škola musí začínat už o osmé a ne až někdy po desáté. Nechci si ani představit, že se jednou budu muset zaměstnat a chodit do práce na šestou jako mí rodiče. Nikdy nedokážu vstát takhle brzy. Každý mi říká, že si na to zvyknu, že prý si člověk zvykne na všechno. Ale já ne, nezvykl jsem si na to dosud, nezvyknu si na to nikdy.

 Další velkou změnou bylo pro mě ticho. Na koleji je permanentní hluk, neustále mejdany, ale vždyť to každý zná.

 Dost bylo o škole, sešel jsem si dolu na oběd. Máma mi nechala v lednici hovězí plátky. O čem to tady sakra melu? No o čem? Tyto kraviny nebudou zajímat ani mě, když si to budu někdy číst. Bestseller z toho asi nebude.

 První prázdninový den a já bych rád napsal, že se událo něco zajímavého, ale nebylo to tak. Cinknul jsem Pavlovi, neměl na mě čas, ráno se chystal s rodiči kamsi na chatu. Zkusil jsem to s Jiřím, ten už vylehával s přítelkyní na pláži. Mohl bych obvolat dalších, ale i ti byli nejspíš někde se svými holkami. Vždycky jsem si říkal, že holka je na hovno, kromě sexu je s ní jenom otrava. Člověk musí poslouchat ty jejich kraviny… Nezávidím svým přátelům, holku nechci, jsem zastánce sexu na jedinou noc.

 Takže to shrnu. V bedně jako vždycky nic nejde, a tak si zalezu ke kompu a opráším nového Fallouta.

PÁTEK 2. ČERVENCE

 Ani dnes nic nového. Vstal jsem na oběd, jak jsem již včera zmínil, tak to bude po celé prázdniny. Dříve to ale fakt nešlo. Fallouta jsem hrál až do šesté hodiny ranní a ukončil jsem to, až když jsem pomalu neviděl na oči.

 S přáteli jsem to dnes nezkoušel, chtěl jsem jim dát čas, aby je jejich baby omrzely, a pak se spolu vožerem a nejspíš se taky zhulíme. Když už je řeč o hulení, něco by se také našlo. Rodiče přijdou z práce až večer, tak proč si nedat?

 Ty vole, podařilo se mi prospat téměř celý den. Máti se mě večer vyptávala, jak si užívám prázdniny. Přece super, nakecal jsem jí. Ze sítě jsem si stáhl nějaké porno, že prý lesbické lekce. Udělal jsem si to třikrát.

 Před spaním si ještě zahraju alespoň hodinku Fallouta.

SOBOTA 3. ČERVENCE

 Hodinka se protáhla, před šestou jsem se do postele nedostal. Když jsem vstal na oběd (haha, jsem zásadový), v hlavě mi utkvěl příjemný sen, jak jsem prášil spolužačku Lucii. Super kost, jednou ji budu muset přefiknout. Teď jsem si ale musel ulevit sám. Lesbičky mě už nebavily, stáhl jsem si Dominy v gumovém… udělal jsem si to dvakrát.

 Ale dost bylo srandy. Mám prázdniny a zatím zde jenom po celou dobu kvasím před kompem. Jsem zvědavý, jak to bude dál s Falloutem, ale potřeboval bych někam vypadnout.

 Znovu jsem zkusil obvolat několik přátel, ale jejich baby je stále neomrzely. Jeden se však přece jen našel.

 Můj milý deníčku, seru na tebe, jdu se vožrat.

NEDĚLE 4. ČERVENCE

 Ráno, vlastně na oběd, mi šlo roztrhnout hlavu, alespoň jsem neblil. Z včerejška jsem si skoro nic nepamatoval. Vím jenom, že jsme skončili v kuželně a vypili hodně moc piva a vykouřili hodně moc trávy.

 Když jsem slezl do kuchyně, už mě tam čekali rodiče. Následovala nekonečná přednáška. Nedalo se to poslouchat, tak jsem to pouštěl jedním uchem dovnitř a druhým ven. Nakonec se shodli, že mi dají týden zaracha. Hádal jsem se s nimi, že co mám jako dělat. A věru, měl jsem raději držet hubu. Oba se dohodli, že mě zaměstnají u nich v práci. Oba dělali na Základně, jen otec byl fyzik a máma bioložka.

 Na protest jsem se zavřel v pokoji a vykouřil džointa. Na Fallauta jsem neměl náladu, tak jsem si stáhnul nějaké fetiš porno. Měl jsem plné koule.

PONDĚLÍ 5. ČERVENCE

 Den se začal na hovno. Takhle jsem vždy začínal svůj deník během školního roku. Jenomže dnes to bylo ještě horší, vstávat jsem musel už o půl páté. O PŮL PÁTÉ!!! Kurva, co jsem komu udělal???

 Na Základnu jsme se odvezli všichni spolu. Při vstupu do areálu nás zkontroloval voják v maskáčích, mě si znepokojeně změřil, ale máma na něj cosi vyštěkla, a tak zasalutoval a pustil nás dovnitř. Nevěděl jsem, že máma je zde velké zvíře, přestože se mi zdálo, že jsem jednou zaslechl našich se bavit, jak budou mámě zvyšovat hodnost. Že by byla důstojnicí v armádě?

 Otec zalezl do podzemní části Základny, já jsem zůstal s mámou na povrchu. Autem jsme se proplétaly mezi baráky. Všechny byly stejně velké a zelené, takže jsem nechápal, jak se zde dokáže orientovat. Já jsem byl už dávno ztracený.

 Asi o čtvrthodinu jsme se ocitli před obrovským hangárem. Byl tak obrovský, že ani na obzoru nebylo vidět jeho konec. Cosi podobně velké jsem viděl jen jednou, když jsem procházel kolem areálu, kde vyráběly dopravní letadla. Možná i zde se vyráběly letadla, ačkoli to mi nedávalo smysl, protože máma byla bioložka. No možná zde nepracuje, jen mě sem zavedla.

 Hangár byl také celý zelený, jako všechno v areálu. Vojáci asi ani jinou barvu neznají. Gumové hlavy… neuměl jsem si představit člověka, co by chtěl dobrovolně vstoupit do armády.

 Vešli jsme do hangáru a ocitli se v malé místnosti, podle všeho ve vrátnici. Místnost tvořily šedé stěny, na jedné visel velký displej, který znázorňoval jakousi prazvláštnost. Vypadalo to jako schéma jakéhosi přístroje. Tak trochu mi připomínal chaloupku na kuřecí noze z románu od bratrů Strugackých. Myslím, že se to jmenovalo Pondělí začíná v sobotu, pokud mi paměť dobře slouží. Četl jsem to již velmi dávno, ještě v době když jsem kačera po písku táhnul.

 „Seržante,“ oslovila máma vojáka v maskáčích, který stál v rohu za stolem. Stůl se zdál být ze stejného materiálu jako stěny. Na stole byl monitor z počítače a něco jako čtečka na karty v obchodech. Monitor byl obrácen k vojákovi, takže jsem nemohl vidět, zda i on měl zobrazenou tu prazvláštnost. „Potřebuji identifikační průkaz pro mého syna Roberta Sagana,“ říkala máma. „Čtrnáctého května dovršil šestnáct let.“

 „Ano, madam,“ voják ukázal rukou na čtečku. „Prosím, přiložte sem ruku, pane.“

 Udělal jsem, jak přikázal.

 „Rodné číslo,“ ptal se voják a ťukal do kláves.

 Nadiktoval jsem mu ho a stáhl ruku z čtečky.

 „Krevní skupina?“ nespouštěl zrak z monitoru.

 „Bé pozitiv.“

 „Berete teď nějaké léky?“

 Překvapeně jsem mrknul na mámu, ale ta se tvářila, že si toho nevšimla.

 „Ne.“

 „Nějaké duševní nemoci v rodině?“

 Nyní se do toho vložila máma: „Ne.“

 „Děkuji,“ voják otočil ke mně monitor a podal mi do ruky elektronické pero. „Ještě mi tu podepište smlouvu o mlčenlivosti.“

 „Co to znamená?“ Otočil jsem se k mámě.

 „Znamená to, že pokud vyzradíš cokoliv, co tu uvidíš, bude se to považovat za vyzrazení státního tajemství a skončíš ve vězení na doživotí,“ odpověděla mi s kamennou tváří.

 V hrdle mi vyschlo, zmocnil se mě strach, ale zároveň i vzrušení. Dozvím se státní tajemství. Podepsal jsem se na displej a vrátil pero seržantovi. Ten zpod stolu vytáhl plastovou kartu a podal mi ji. Byla téměř neodlišitelná od občanského průkazu. „Děkuji.“

 Máma mi připnula průkaz na viditelné místo a už mě i vedla do dveří, co se odsunuly ve zdi. Předtím jsem si na stěně nevšiml žádné známky po dveřích.

 Ocitli jsme se ve futuristicky vyhlížející chodbě, která jakoby vyšla z hlavy H. R. Gigera. Možná byl jen velitel základny fanoušek Vetřelce.

 Minuli jsme několik monitorů, na kterých byla také zobrazena schéma chaloupky s kuřecí nohou.

 „Co je to?“ ptal jsem se mámy, ale ona mě ignorovala. Zavedla mě k dalším automatickým dveřím a vešli jsme do místnosti stejně velké jako předcházející vrátnice. Dveře se za námi zatáhly.

 „Postav se zde,“ ukázala mi máma na mřížovaný čtverec na podlaze a také se tam postavila.

 „Začínáme skenovat,“ ozval se mechanický hlas odněkud shůry.

 Místnost se zbarvila do červena.

 „Co to je?“ vyzvídal jsem.

 Ze čtverce na kterém jsme stáli, bliklo žluté světlo, červené osvětlení se změnilo v původní.

 „Prosím, zůstaňte klidný,“ říkal mechanický hlas.

 Poslechl jsem ho.

 Dveře na druhé straně místnosti se otevřely a mně se naskytl výhled, jakoby na zasluněnou pouštní krajinu.

 „Co je za těmi dveřmi?“

 „Pojď za mnou.“

 Šel jsem, co jiné mi zbývalo.

 Hangár se zevnitř zdál být ještě větší než z venku. Pokud by nad námi nevisel strop, měl bych pocit, že jsem se ocitl na polopoušti. Ze stropu svítilo množství světel a téměř dokonale napodobovaly sluneční světlo. Středem hangáru se táhla nekonečná cesta a po obou stranách ji lemovalo oplocení.

 Máma vykročila a já jsem ji následoval. Po asi každých sto yardech, oplocení v pravém uhlu předělovalo pletivo a tvořilo tak vlastně velkou klec. Kolik takových klecí zde bylo, jsem si netroufl ani odhadnout.

 Zastavili jsme u vchodu do klece a máma zapnula svou vysílačku. „Viktor, dojdi prosím tě do sektoru á jeden, mám tu pro tebe brigádníka.“ Vysílačku si zasunula do kapsy a podívala se na mě. „Počkej tady na kolegu, on ti řekne, co budeš dělat.“

 „Co tu ale…“

 Nebyl jsem jí hoden odpovědi. Pobrala se zpět ke dveřím a zanedlouho za nimi zmizela.

 No super, říkal jsem si, když toto má být státní tajemství a já tady budu kvasit každý den, tak to asi nepřežiju.

 Viktor byl mohutný chlap a vůbec nepřipomínal učeného člověka, ale spíše bagristu. Ale co jsem já mohl vědět, jak vypadá takový bagrista. Dovalil se po pouštní cestičce na zeleném vozidle, podobajícím se vozíkům jaké používají rekreační golfový hráči. Oděný byl do zelených (gumová hlava) montérek.

 „Viktor,“ nastavil mi ruku, která byla dvakrát větší než ta moje.

 „Robert,“ vsunul jsem ruku do svěráku.

 Z vozu vybral kýble, lopaty a složil je na zem. Rozmáchnul se rukou: „Toto zde je chovná stanice pářačů…“

 „Co jsou to pářače?“ skočil jsem mu do řeči. To si ze mě jako dělá prdel, nebo co? A odkud vůbec může vědět, že jsem blázen do Falloutu?

 „Máma ti to neprozradila?“

 „Ne.“

 „Tak to neudělám ani já. Vždyť sám uvidíš.“ Znovu se rozmáchnul rukou. „Tadyhle v klecích chováme pářače, ale teď jsme je přesunuli do sektoru bé, abychom tu po nich mohli vyčistit. Však víš, jak to myslím.“ Mrknul na mě.

 Spolkl jsem naprázdno, asi jsem tušil, co má na mysli.

 „Tady máš lopatu a kýble,“ ukázal na velký kontejner asi dalších sto yardů dál po cestě. „Tam to všechno vykydej. Pauzu máme půl hodinu, vyber si ji kdy budeš chtít. Před druhou se mne ozvy vysílačkou.“ Podal mi zmíněnou vysílačku. „Budeme mít fajront a já tě hodím domů, tvoji staří zde zůstávají až do šesté a tobě by se asi nechtělo, co?“

 Vehementně jsem kroutil hlavou.

 „Okej,“ naskočil do golfového vozíku, „hezky se bav.“

 Děkuji pěkně.

 Jak jsem šufloval hovna, které by nevysral ani slon, zde popisovat nebudu. Můj deník si takové kruté zacházení nezaslouží.

 Po šichtě mě Viktor odvezl domů, jak slíbil a já jsem se hned zkouřil. Bolelo mě celé tělo a byl jsem zničený, že jsem si to ani udělat nedokázal.

 Večer jsem se pokusil z mámy vymámit, co jsou to pářače. Jen mi řekla, že jsou to geneticky upravené zvířata, aby přežili v extrémních podmínkách. Jsou inteligentní a armáda je hodlá využívat pro boj proti teroristům. Když jsem se ji zeptal, jestli to mají z Fallouta, jenom na mě nechápavě hleděla. Neměl jsem sily vyzvědět víc.

ÚTEŘÍ 6. ČERVENCE

 Den se zase začal na hovno. Máma mě vyložila před hangárem a já jsem sedm a půl hodiny kydal sračky. Když mě Viktor dovezl domů, odpadl jsem rovnou do postele. Nedokázal jsem se ani zkouřit natož se vysprchovat. Na večeři mě naši probudili. Alespoň že jsem si to před spaním zvládl udělat.

STŘEDA 7. ČERVENCE

 Je ze mě kydač hoven. Nemohu psát.

ČTVRTEK 8. ČERVENCE

 Den se jako vždy začal na hovno. Už mi z toho začíná harašit, nikdy více nechci pracovat. Raději budu po skončení školy vykrádat banky. Před rodiči jsem si postavil hlavu, raději budu mít zaracha, jako kydat hovna. Po tuhém slovním souboji se mi podařilo vybojovat, že dnes půjdu na otcovo pracoviště, že prý se jim vždy sejde někdo, kdo musí omýt podlahu, vysype koše a podobně.

 Bylo rozhodnuto.

 Do podzemního komplexu mi nemuseli vystavovat další kartu. Ta, co jsem už měl, mi umožňovala vstup do všech nezajištěných oddělení.

 Jak jsem skončil s okenou, či koštětem, vypisovat nebudu. Ani to si můj deník nezaslouží. Byla to hrozná otrava, ale vždy lepší než kydat hovna. Nic není horší než kydání hoven.

 Večer jsem si bez to problémů zvládl udělat (našel jsem na síti fajn porňák, takové lehčí SM) a podařilo se mi i trochu postoupit ve Falloutu.

PÁTEK 9. ČERVENCE

 Poslední den v týdnu, kurva, konečně!!! V práci je nuda jak v prdeli, ale vydržím to i kdyby sekery padaly a večer se vožeru jako prase. Nic mě nezastaví.

 Ani konec světa.

SOBOTA 10. ČERVENCE

 Nejsem pověrčivý, ale dal bych všechno za to, abych poslední větu, co jsem včera napsal, mohl vzít zpět. K deníku jsem se už v pátek nedostal, protože jsem byl v šoku, a tak se poslední události pokusím popsat teď.

 Měl jsem polední přestávku a trávil jsem ji s otcem v jeho kanceláři. Nikdy nechodil do kantýny, nebyl velmi společenský typ. Já jsem zase společenský byl, ale v kantýně se shromažďovali samí šprti a nebylo jim vůbec rozumět. Samé ix lomeno ypsilon a podobné nesmysly, které jsem měl dost i ve škole.

 „Chutná ti?“ poukazoval otec na mou bagetu, když se to stalo.

 Zhasly světla a na chvíli jsme se ocitli v naprosté temnotě. Jevilo se mi to jako věčnost, ale nemohlo to trvat víc než pár vteřin, než se rozsvítilo tlumené červené světlo.

 „Co to?“ vyhrklo ze mě.

 „Spustil se záložní zdroj,“ odpověděl mi otec se zamyšleným výrazem. Nezdálo se, že by ho cokoli dokázalo vyvést z míry. „Něco se muselo pokazit. Zůstaň tady, já jdu zjistit, co se děje.“

 Zůstal jsem sám v kanceláři, zalité hrozivým světlem. Nechtělo se mi myslet na to, co se mohlo pokazit, ale myšlence na teroristy jsem se nemohl ubránit. V posledních letech byly jejich útoky stále odvážnější a zoufalejší. Pokud se jim podařilo na povrchu odpálit jadernou bombu, hluboko v podzemí jsem to ani nemusel cítit. Nyní mi nový Fallout nepřišel až tak zábavný.

 Nevím odhadnout, po jaké chvíli se otec vrátil (mobil jsem dnes jako na potvoru zapomněl doma), na tváři měl nečitelný výraz. „Začala válka,“ oznámil mi, jakoby říkal, co bude na večeři. „Nepodařilo se nám spojit s velením, ani s hlavním městem, vlastně vůbec s nikým. Vypadá to opravdu špatně. Vyslali venku výzvědnou jednotku, protože na povrchu nám odešli všechny senzory.“

 „A co máma?!“

 „Byla bohužel na povrchu.“ Zdálo se mi, že mu bylo znát v obličeji smutek.

 Později jsme se dozvěděli, že podmínky na povrchu jsou neslučitelné se životem.

NEDĚLE 11. ČERVENCE

 Podle otcových slov se nám s velením nepodařilo spojit ani dnes. Nikdo netuší, co se děje a na Základně začíná propukat panika.

 Vážný výraz na otcově tváři, mluvil za sebe. „Jídla máme nanejvýš na půl roku.“

 Byl jsem si naprosto jistý, že tady nebudeme muset trčet tak dlouho, ale i tak jsem se zeptal: „A co bude pak?“

 „Pak budeme jedinou potravou my, protože my nejsme ti, co mají zbraně.“

 Nevěřil jsem, že by civilizovaný člověk byl schopný kanibalismu.

**Další stránky byly vytrženy.**

 Čtu si tenhle deník už po několikáté a vůbec nemůžu pochopit, proč se takhle neustále trýzním. Přece nemůžu vědět, že ten mrtvák, co jsem ho oddělal a za živa mohl mat klidně šestnáct, byl Robert Sagan. A i kdyby jo, vykoupil jsem ho z jeho utrpění.

**KONEC**