**Jenom hrdinové...**

Je úplně jedno, kolik přednášek o rizikových situacích jste si vyslechli anebo kolika tréninkovými evakuacemi jste už prošli, nepochybně neustále přemýšlíte o tom, jací byste v podobné situaci byli hrdinové. A neberte to jako kritiku, já si myslel totéž. O to víc mne překvapilo, když jsem se jednou probral v nemocnici a bylo mi řečeno, že mě při úniku plynu u nás v paneláku našli v bezvědomí sedět na záchodě. Nahého.

On ten minulý čas je drobátko zbytečný, protože ještě před vystoupením z areálu nemocnice jsem se několikrát přistihl při fantazírování o svých hypotetických heroických činech. Ironií je, že ač u úniku plynu bych se mohl vymluvit, že mě zaskočil nepřipraveného a nedal mi ani příležitost se nijak statečně projevit, u chlapíka, který bezohledně předběhl celou frontu na autobus, podobné vysvětlení najít nemůžu. Pouze výmluvy jako: "Třeba už tam stál a jen si na moment odskočil" nebo "Možná mu držel místo ten kluk, co tam stojí", a moje vůbec nejoblíbenější "No, autobus už je tady, nemá cenu to řešit."

Máte už asi dobrou představu, jaký typ člověka jsem. Jsem neobjevený hrdina, jehož čas projevit svou statečnost nastane, až skutečně půjde do tuhého. Ve světě normálních lidí se tomu myslím říká zbabělec. A víte co? Vyhovuje mi být hvězdou svých vlastních představ. Nebýt toho, možná by mě tehdy v té hospodě dostali.

Jako každý spořádaný občan české společnosti jednadvacátého století si čas od času rád přihnu.Je to skvělá příležitost potkat nové lidi, dobře se pobavit a už se nikdy více nepotkat. Svět ovšem není černobílý, a tak občas potkáte láskou zdrceného mladíka, který si pro sebe v putyce koupil velkou láhev vodky, přizval vás, ať s ním sdílíte smutek (i lahev), spokojeně se probudíte na tramvajové zastávce na Barrandově a život jde dál. No, a občas narazíte na dva čerstvě propuštěné vězně, kteří s vámi chtějí sdílet akorát své sevřené pěsti.

Navzdory tomu, jak si dokážu užít dobré pivo, cigarety a kouření celkově odmítám.Tak moc, že často své kouřící přátele popichuju s označením "feťák". Je ale jedna věc, když takhle poškádlíte svou velmi úzkou skupinu přátel, jež se vás už (nějak) naučila tolerovat, a naprosto rozdílná, když tak škádlíte dva propuštěné vězně. Vše probíhalo docela klidně: Přišli, přisedli si ke mně a mému kamarádovi, protože v podniku bylo všude jinde obsazeno, chvíli jsme tlachali a poté přišel onen osudový moment - vyšli si ven zapálit.

Ocitli jsme se před vchodem do podniku, oni s cigaretami, já s pivem propašovaným přes barmanku. Zatímco si ti dva zapalovali své cigarety, já si nemohl odpustit svou "vtipnou" poznámku. Nebudu obtěžovat detaily, vše došlo k fázi, v níž jsem spolu se svým kamarádem vysvětloval, že šlo o nevinný vtip; bohužel ti dva už byli rozhodnuti proměnit můj obličej v akutního čekatele na plastickou operaci. Pomalu jsem ustupoval opačným směrem, než stály ty dvě gorily. Najednou pozornost obou upoutal autoalarm z vozu stojícího pravděpodobně hned za rohem. Já využil momentu nepozornosti k tomu, abych dobře cíleným vrhem svého půllitru trefil rozkroku jednoho z mých pronásledovatelů a rozběhl se jako o život.

Vývoj dalších událostí vím už jen z vyprávění. Po krátkém šoku se ti dva údajně vydali mým směrem, nikdy ale neměli šanci mě dostihnout, osud zase jednou stál na mé straně a já našel úkryt v jednom z činžáků jen kousek opodál, když jeho dveře otevírala slečna chystající se venčit psa.

Potom už jsme se jen sešli s mým kamarádem, zasmáli se a pokračovali v nerudně přerušené noci. Nikdy jsem se vlastně nedozvěděl, kvůli čemu ti dva byli ve vězení nebo na jak dlouho, ale všem nezúčastněným vyprávím, že seděli několik let za těžké ublížení na zdraví, abych dodal příběhu grády.

Přejděme ale k ponaučení - kdybych se v té situaci rozhodl hrát na hrdinu, pravděpodobně bych tento příběh nezaznamenal já, ale policejní sepisovatel. Možná bych ležel po zbytek života na jipce (jako ten vymyšlený kluk, za kterého šli ti dva sedět) a v lepším případě bych čuchal kořeny kytek, protože jenom hrdinové umírají mladí.