**Odysea...**

Poslední říjnové ráno 2013 zamávalo nedaleko Olomouce na dva bělostné autobusy. Doplnily stav mužstva, praporčíků a důstojníků na 75 mužů a 15 žen. Vojenské stravní dávky dostali muži v uniformách anglické armády, zbytek ve stejnokrojích vz.95 s barety. S nimi i několik rudých, výsadkářských. Jeden z nich se z mise s ostatními nevrátí..

Velící přečetl program, rozdal texty písní. Pokyn- jak se ukázalo, věcný. Příští zastávka po 300 km. Nepijte..Z polních lahví zavoněla slivovice. Vše lze obejít..Oba autobusy zněly písněmi, anglickým nápěvem- Znám jednu hospodu, českou : Směr Praha.. pro úspěch v cíli cesty i Kaťuša, jak jinak.. Prozpívali jsme Polsko, prodřímali únavnou hraniční kontrolu. Páteční rozbřesk listopadu splynul v nekonečnou šeď políček, kolíčků bělostných bříz a nevěřícně chudobných domků a domečků.

Povel vystupovat! rozzářil. První zastávka – známé Vlčí doupě Hitlera. Vinnica. Muzeum zbraní a veselý šéfkuchař, kdysi mariňák. Jeho boršč, pohanka s kousky masa, spoustou smíchu a vojenským čajem., pokračovalo se do dalšího muzea. Se soumrakem jsme navštívili Bílou Cerkevs úžasným zážitkem. Tmou rozářenou věčným ohněm pěli jsme československou hymnu. Se slanými tvářemi. Večer konečně hotel. A drsný zážitek. Člen chrudimské KVV zkolaboval a byl odevezen rychlou do kyjevské nemocnice.

Budíček, návštěva leteckého muzea - letouny strategického letectva. Maketa jaderné pumy.Stovky letadel a vrtulníků. Největší letoun světa – podobný B 52. Poté prohlídka centra Kyjeva, návštěva Vojenského muzea s kolosálním motivem.. a dobrodružný večer na ploše bojiště- vylodění výsadku. Družba s 1400 aktérů bojových akcí příštího dne. Ohníčky, šumění Dněpru, desítka jazyků, ale hlavně- porozumění každého s každým. Odjezd s dramatem. Ztratil se vedoucí holešovské delegace, který zřejmě rekognoskoval terén. Byl nalezen, dovezen na sajdce Wehrmachtu poručíkem polního četnictva.

Poslední den. DEN D. Sto tisíc kyjevanů plnilo prostor včerejšího nočního dobrodružství. Všichni aktéři dostávali zbraně, munici. Zaplnila se tribuna čestnými hosty- za potlesku přítomných- s několika desítkami pamětníků. Stovky milicionářů vytvořily kordon. Ne zbytečně. Holešovští stačili navázat několik družeb ( s dívkami mladičkými, vdovami zralými, ale i s důstojníky SPECNAZu..) Vojáci ČR jsou zaměňováni s ruskými vojáky spec. jednotek, stačilo ovšem ukázat na levý loket- vy Čechy..bratija..Česká republika má na Ukrajině dobrý zvuk!

Zadunění bojových letadel, dávky z kulometů, dunění děl, sestřelený “německý” Messerschmidt, padlý voják české jednotky u nohou přihlížejícího davu; znovu tanky, oddíl kozáků, plamenomety..strašná zbraň..takhle to bylo. Stovky padlých Čechů a Slováků a opět povzdech: Československý voják NEBYL NIKDY ZBABĚLEC! Když směl, bojoval. NEZRADIL. BYL zrazován. Na kyjevském malém hřbitůvku stála čestná stráž v dobových uniformách. Zazněl husitský chorál a hymny. Skončila mimořádně působivá přehlídka bojů 2.světové války. Jedna z tisíců, desetitisíců. Do České republiky se vracelo 74 mužů a 15 žen. Jeden výsadkář zůstal..věřme, že se vrátí také..

 Pavel Chmelík

*(poznámka- fotogalerii a historii najdete také na stránkách AČR)*