**I to se může stát…**

„A nyní pozor, důležitá zpráva pro všechny obyvatele Dolní Lomné. V okolí obce se vyskytuje skupinka čtyřicátníků, kteří kradou sítě na hmyz…“

„Ladislave! Nemohl bys laskavě vypnout tu bednu, když telefonuju?“ zařvala na svého manžela paní Klouzková.

„Aby ses nezcvokla!“ natáhl se pan Klouzek pro ovladač a televizi vypnul.

Řekl si, že zatím co bude jeho choť telefonovat, zajde si zakouřit. Oblékl si bundu páchnoucí po cigaretovém kouři a vstoupil na zahradu osvětlenou měsícem v úplňku. U cigárka se panu Klouzkovi vždy náramně přemýšlí. Nějaký chytrák viděl, jak sundávají sítě z oken, a hned je musel napráskat policii. Pan Klouzek a jeho parta si ani neuvědomovali, jak daleko zašli. Když dokouřil, hodil nedopalek do bazénu, odplivl si na seschlý trávník a odkráčel domů. Sedl si na gauč z posezónního výprodeje a přemýšlel. Najednou se prudce vzpřímil, vytáhl telefon a svým kumpánům napsal: „Za čtvrt hodiny v hospodě.“ Poté se mlčky zvedl, odešel do předsíně a oblékl se. Ve dveřích ještě na manželku houkl: „Jdu na jedno“.

Když pan Klouzek dorazil do hospody, už bylo u zamluveného stolu jen jedno volné místo. „Sorry, chlapi, mám to daleko,“ omluvil se udýchaný Klouzek.

„Neva, sedej!“ odvětil mu Marek Podlaha, sedící vedle volné židle.

„Tak cos nám chtěl?“ zeptal se Karel Vochmelka.

Pan Klouzek se naklonil doprostřed stolu, rozhlédl se, jestli nikdo neposlouchá a zašeptal:

„Už jsem přišel na to, jak zajistit, aby nás fízli vyškrtli ze seznamu hledaných a my navždy skoncovali s tou zlodějnou!“

„Jak?!“ vychrlili všichni tři najednou.

„Je to jednoduché, nejprve musíme...,“ pan Klouzek nestihl dokončit větu, přerušil ho totiž naštvaný hospodský: „Budete tady jenom sedět, nebo si uráčíte něco objednat?“

„Tak když už jsme tady, tak bych si dal jednu dvanáctku“ objednal si Lukáš Polák

„Taky jedno, prosím,“ přidali se ostatní z party.

Dál už se to s nimi vezlo… druhé pivo, třetí pivo, runda tuzemáku, čtvrté pivo…

Klouzek úplně zapomněl, co chtěl svým parťákům říct, a pan Vochmelka zapomněl, že se mu chce na záchod. To nevěstilo nic dobrého.

Čtyři hodiny utekly jako voda. Z půlnoční degustace vybraných destilátů partu vyrušil pronikavý hlas hospodského: „Zavíráme! Zaplaťte a kliďte se z mý hospody!“

Hned co se čtveřice vypotácela z hospody, dostal Klouzek nápad: „Kluci…, co takhle zbavit někoho problémů s nedostatkem hmyzu?“ Všichni se dali do nekonečného smíchu.

„Tak jo, ale koho?“ zeptal se Marek Podlaha, který se právě přestal řehtat.

„Tak pojďme sem, mají tady čtyři okna, to bude lup,“ těšil se pan Vochmelka, který od pátého piva viděl dvojmo.

Po chvíli ticha se nemilosrdným potácivým krokem vydali k domu pana Horáka, který mimochodem slouží u policie už sedmým rokem. To ovšem skupinka vrávoravých čtyřicátníků netušila.

„Tak jo, dem na to…,“ řekl Klouzek a stiskl tlačítko zvonku.

Crrrrrrrrrr, crrrrrrrrrrr.

Tři minuty trvalo, než ke dveřím došel rozespalý nadstrážmistr Horák.

„Tak jsme tady na ty okna!“ řekl Klouzek a mocně mrkl na zbytek party, stojící za ním.

„Já jsem si nikoho na okna neobjednával,“ zareagoval zmatený Horák.

„No přece minulý týden…, volal jste nám, že byste potřeboval dát do pucu okna a vyměnit sítě na hmyz.“ Řekl Klouzek a opět se otočil a mrkl.

V té chvíli panu Horákovi došlo, s kým má tu čest.

„Aha už si vzpomínám…, no tak to je dost že jdete. Pojďte dál!“ řekl Horák. Tentokrát se otočil on a zamrkal na manželku stojící v županu, s natáčkami a vytřeštěnýma očima ve dveřích od ložnice.

Všichni vešli dovnitř, vyzuli se a pověsili bundy na věšák, jen panu Vochmelkovi se to podařilo až na čtvrtý pokus, jelikož stále viděl dvojmo. Ale pan Horák k nim byl přesto milý a shovívavý. Dokonce jim uvařil kávu. Pan Vochmelka se rozpomenul, že se mu chtělo na záchod… i zalitý fíkus pan Horák přetrpěl, ale všechno detailně dokumentoval na služební fotoaparát. Lukáš Polák si dokonce lehl na gauč a pustil si televizi, i to pan Horák toleroval.

Ale jeho žena ne! Musela si jít na zahradu zapálit speciální doutník pro případ nouze.

„Tak se vrhnem na ty sítě, pane…,“ řekl Klouzek.

„Horák, těší mě…“

„Ladislav Klouzek jméno mé.“

Pan Horák si to pečlivě zapsal do notesu.

„Tak pojďme, chlapi, jdem jim spravit ty sítě,“ navrhl Klouzek a z posledních sil mrkl na zbytek bandy. Poté tvrdě usnul a práskl sebou o zem. To vzbudilo Horákovy děti, které spaly v prvním poschodí.

Paní Horáková ještě pokuřovala, když se najednou nad její hlavou otevřelo okno a z něj vykoukly její děti:

„Mami, co tam dole táta dělá?“

„To nic, jen hezky spinkejte dál,“ odpověděla vlídně paní Horáková.

Jen co děti zavřely okno, hodila doutník do psí misky s vodou a se vztekem v tváři vtrhla do domu: „A dost, nikdo nebude budit moje děti!“ zařvala a ze zásuvky v kuchyni vytáhla paličku na maso.

Všichni kromě pana Klouzka se schovali za gauč v obýváku. Ten stále tvrdě spal na zemi před oknem. Nadstrážmistr Horák se odklidil do ložnice.

„Vstávej, ty obludo!“ vzbudila ho rána paličkou do zad. Moc dlouho ale vzhůru nevydržel, protože ho druhá rána do zátylku uvedla do mdlob.

„Tak pojďte, vy zloději!“ zařvala Horáková a přeskočila gauč. Tam už ale nikdo nebyl. Všichni tři se neslyšně plazili do předsíně.

„Nikam, vy zbabělci!“ zkřížila jim cestu paní Horáková. A rozmáchla se na další homerun. Palička prosvištěla těsně vedle hlavy Marka Podlahy.

„Ústup!“ zařval Marek. Načež se trojice zvedla a jak nejrychleji jim to jejich nohy dovolily, utíkali do kuchyně.

„Musíme se nějak bránit, nebo nás tu zabije!“ vykřikl zoufalý Vochmelka.

„Tak berte, co najdete…, nemůže nás tady zmlátit ženská!“ řekl Lukáš Polák.

Pan Vochmelka vytrhl mixér ze sítě. Marek Podlaha popadl kaktus. A Lukáš si vzal tělo pana Klouzka jako štít. Rozhodli se zahájit ofenzívu: „Lukáši, ty běž první, ty jsi náš štít. Marku, ty druhej, kaktus je zbraň na kratší vzdálenost. Já půjdu za váma a z dálky budu tu ženskou mrskat šňůrou od mixéru.“

Parta postupuje pomalu ve formaci opilec na cestě domů. Najednou se paní Horáková rozběhne jako býk proti toreadorovi.

„Štít!“ zařvali jednohlasně pan Vochmelka s Markem Podlahou. Na jejich povel se zvedlo tělo pana Klouzka do úrovně jejich hlav. Když byla paní Horáková už jen pár metrů od party, roztočila ruku, v níž držela paličku, aby zvýšila výslednou sílu rány. Bác!

Úder měl takovou energii, že shodil Lukáše dozadu na Marka, který stál za ním s kaktusem v náruči. Oba zakvíleli jak psi, když se jim ostny zabodly do kůže. Zatímco leželi na zemi, doběhla k nim paní Horáková a ztloukla je jak žito. Při vědomí už zbyl jen pan Vochmelka, který byl připraven bránit se do poslední chvíle. Jeho nevýhodou bylo, že stále viděl dvojmo. Paní Horáková se nemilosrdným pomalým krokem blížila ke dveřím od ložnice, kde stál pan Vochmelka, nevěděl, jestli jde pravá paní Horáková zleva nebo zprava. Proto začal divoce máchat elektrickou šňůrou od mixéru kolem sebe. Paní Horáková vyhodnotila jako špatný nápad dále se přibližovat. Půl minuty stáli naproti sobě. Pan Vochmelka zběsile máchal kabelem a paní Horáková si výhružně plácala paličkou na maso do dlaně. V tom ji napadl skvělý způsob, jak pana Vochmelku dostat k zemi.

„Miláčku!“ zařvala, jako by ji někdo vraždil.

Za pár vteřin se rozletěli dveře od ložnice a trefili pana Vochmelku do týlu.

„Co se děje?“

„Ale nic, jen jsem se lekla pavouka,“ odvětila mu paní Horáková.

Ráno se čtveřice probudila svázaná ve sklepě, vedle pytlů na brambory. Nic si nepamatovali. Ani to, proč mají tolik modřin.