Pavel Vevera

Charakteristika místa

Nové Butovice jsou zvláštním místem. Aspoň tedy pro mě, jinak je to naprosto obyčejné, bezduché a mrtvé sídliště. To je navrch obklopeno dalšími obyčejnými, bezduchými a mrtvými sídlišti. Skutečně neobyčejné jsou snad jen svou bolestivou obyčejností.

 Jedinou dýchající součástí tohoto hřbitova je Prokopské údolí - oáza života propadlá tak hluboko, že z ní není vidět na ty až hrozivě čerstvé mrtvoly, jež mají tu drzost nazývat se obydlím. Ani to ale nakonec neokouzlí a slouží spíše jako připomínka, že na světě stále existuje bohatá a různorodá příroda. Kdesi v dálce za betonovým horizontem leží překrásné centrum města, které se na mapě tváří jako naše sousedství, vidět ale není.

Nesnáším to tady a přesto jsem tu strávil většinu svého života. Občas z toho uvědomění až zamrazí. Zvláštnost Nových Butovic neplyne z ničeho hmatatelného - je to v zásadě vesnice v převleku za předměstí; vše je vzdálené maximálně deset minut chůze a místo Jednoty má nákupní centrum. A má metro.

 Jejich zvláštnost plyne z docela prostého faktu, že jsou mým domovem, který miluju. Neprotiřečím si. Je konec konců těžké nemilovat místo, jež vám pravidelně poskytuje přístřeší, teplo, soukromí a pocit bezpečí. Pokud takové místo leží třeba uprostřed pekla (se kterým , jsem si docela jistý, sousedíme: „Koukám se na tebe, Zličíne!“), byl by to pořád hodnotný domov. Je to pochmurný, šedý, nezajímavý, nehezký domov a část mé mysli netouží víc po ničem jiném, než jej srovnat se zemí. Ale ta druhá - dominantní a rozumnější část ví, že je to touha pošetilá a že nemám žádný jiný, což automaticky dělá z tohoto ten vůbec nejlepší.