**Předčtení**

Není třeba.

**Vůně je když…**

**Tak jsem si včera po vydatném deštíku vyšel před chalupu a vychutnával jsem si lahodný a *„opraný“* vzduch. Sousedé Doležalovi mají v rohu zahrádky rozkvetlý šeřík a jeho vůně si našla cestu i k mému nosu. Ale vzduch voněl ještě něčím a já marně hledám vhodná slova, kterými bych popsal, čím ještě ten vzduch voněl. Hloubám, hloubám, a přicházím k závěru, že to asi vůbec popsat nepůjde. No schválně. Zkuste někomu popsat a vysvětlit, jak voní třeba obyčejný akát nebo mateřídouška.**

**Nedá mi to však, abych o vůních, někdy i málo *„voňavých“,* něco nenapsal do své autobiografie.**

**Jednou jsem si nechal poradit, jak si zkrátit cestu z Čejkovic do Kobylí. Jeli jsme s manželkou naší červenou Škodověnkou za obchodními povinnostmi. Hned za obcí jsme vjeli po družstevní panelové cestě mezi tisíce *„hlav“* vinné révy. Byl krásný, slunečný den a vinohrady byly v plném květu. A teď babo raď, jak popsat tu nesmírně krásnou vůni, kterou vydávaly málo nápadné květy vinné révy. Byla to taková nějaká divná, jakoby kořeněná vůně, ale popsat ji opravdu neumím. Často a rádi však na tu jízdu provoněnými čejkovickými vinohrady vzpomínáme.**

**Vůně je často spojována s královnou květin – s růží. Jak jsem se dočetl v moudrých knihách, většina nově vyšlechtěných růží prý vůbec nevoní a pokud ano, tak ne po růžích, ale po konvalinkách, hřebíčku či šafránu. Kdo se v tom má pak vyznat?**

**Já bych si dovolil nabídnout vám jeden můj text, kde se o vůni zpívá. K mým veršům napsal kouzelnou melodii ratiškovický autor a kamarád František Kotásek, mezi muzikanty řečený Frka.**

**Hudba: František Kotásek**

**Text: Vladimír Salčák**

**Vůně růží**

**valčík**

**Vůně růží často mi nedá spát,**

**já se stále, než usnu, musím ptát.**

**Kdože ti růžičko vzácná, kdože ti vůni dal ?**

**Snad to byl samotný Pán Bůh, když vůně rozdával !**

**Byl to Pán Bůh, když Zemi procházel,**

**krásy různé kol sebe nacházel.**

**Uviděl na louce kvítí, na keři růži kvést.**

**„Ty budeš růžičko něžná ozdobou prašných cest !“**

**Vůni krásnou ještě ti musím dát,**

**pak ji můžeš, třeba i rozdávat.**

**Od těch dob nejenže krášlí, ale i vůni má,**

**skromně ji u cesty prašné všem lidem rozdává.**

**26.11.1995**

**S vůněmi souvisí i jedna nešťastná událost. Je to prastarý příběh ze 3. století našeho letopočtu. Císař Heliogabalos chtěl překvapit své hosty nádherou a přikázal zasypat hodovní síň ze stropu květy růží. Růží byl takový vodopád, že někteří z hostů z jejich vůně zahynuli udušením. Nebyl jsem u toho, tak vám věrohodnost tohoto příběhu nemohu potvrdit. Dočetl jsem se o tom v moudrých knihách.**

**Díky tomu, že padla *„železná opona“,* která nám dlouhá léta bránila podívat se do světa, měl jsem možnost při cestě do Francie navštívit v Éze zařízení, kde se vůně *„vyráběly“.* Musím říci, že to nebyla vůbec nezajímavá prohlídka či exkurze do světa vůní.**

**S nostalgií, na kterou mám v mých letech už právo, si vzpomínám, že děvčata na tanečních zábavách, kdy se tančilo ještě v párech, voněla téměř jednotně buďto konvalinkami nebo fialkami. Děvčata měla na vybranou, ale pánové voněli pouze Pitralonem. Spolu s prokletým básníkem François Villonem vzdychám…kdeže loňské sněhy jsou!**

**Dlouho jsem přemýšlel, zda mám do svého povídání zařadit i opak vůně. Našel jsem si v Google, že do slovníku spisovného jazyka patří jak slovo smrad, tak i slovo zápach. Tak proč bych se o tom nemohl zmínit ? Nenutím však nikoho, aby si o těch divných vůních četl.**

**Při návštěvě španělského přístavu Valencia jsem si doslova vychutnával vůni právě z moře přivezených ryb do přístavní tržnice. Mé manželce se naopak obracel žaludek. Ta totiž s trochou nadsázky tvrdí, že všechno zlo pochází z ryb.**

**A jak se čelem postavit k charakteristické vůni olomouckých (vlastně loštických) tvarůžků? Taková česneková topinka s uleženýma tvarůžkama, je přece náramná pochoutka. V Lošticích je nejen muzeum tvarůžků, ale i automat na tvarůžky, podobný automatům na cigarety.**

**Honí se mi hlavou ještě spousta příhod s vůněmi či smradem, ale už toho nechám.**

**Už mám jenom přání.**

**Ať vám *„voní“* každý den, který prožijete!**

Boršice u Blatnice 16.5.2011