**Zlatí??? Zlatí!!!**

12. – 14.12. 2014 se náš pěvecký sbor Rozmarýnek vydal „pokořit“ Prahu. Tzn., že vyjel na mezinárodní soutěž Pražské vánoce s tím, že hůř než stříbrný zpátky nejede. Když se 12.12. zavřely dveře autobusu se 42 dětmi, 4 dospělými a panem řidičem se slovy paní sbormistryně: „Na Plzeň Vávro, na Plzeň!“, nikdo netušil, jaké dobrodružství nás všechny čeká…

Fičeli jsme „horní cestou“, tedy směrem na Hradec Králové, zastavovali pouze na znamení přírody, až jsme se po několika hodinách dostali do svíčkárny Rodas v Šestajovicích, kde jsme měli objednané dílny. Bylo to úžasné, neboť si každý vyrobil plovoucí svíčky, nabarvil 2 dlouhé svíce, naplnil pytlíček pšenicí s levandulí či pohankou, vykrojil glycerinové mýdlo, namaloval perníček a vyrobil si vlastnoruční knoflík! To vše bylo krásně zabaleno do vánočního balíčku. Také jsme se všichni pokochali domácí faunou, protože u svíčkárny chovali slepice, králíky, husy, poníky, kozy, ale dokonce i výra, sovu pálenou či mini domácí prasátka. Když jsme se všichni vynadívali, opět jsme se vydali směr Praha, do které to bylo, coby kamenem dohodil. Úspěšně jsme po hodině dorazili na naše ubytování Na Klamovce.

Rychle jsme se rozdělili do pokojů, které jsme ale zase dlouho hledali… Činžovní barák, kde bydleli i stálí nájemníci, skrýval mnoho zákoutí. Když jsme ubytovali i poslední 2 pokoje, které sídlily v suterénu a nám byly dlouho utajované, začali jsme hledat pokoje my dospělí. Jen můj pokoj, který jsem sdílela s kolegyní, paní Danou Kusinovou, byl opět utajen. Kdo mohl tušit, že musíme projít vrátnicí a teprve tam se skrývá náš pokojíček??? Při hledání jsem se ovšem já a pan V. Smolka „zadrhli“ ve výtahu tak, že museli volat výtaháře… Nu, dopadlo to dobře, vyprostili nás. Také nám přijela paní klavíristka Lenka Velikovská, bez které bychom nemohli vůbec zpívat, až jsme z těch zážitků všichni usnuli. Ono totiž budíček v 6.00 v sobotu a před soutěží – nic moc.

Ale musím všechny pochváit! Všechny děti i dospělí vstali, nasnídali se a fičeli jsme směr soutěž. Teď to trochu zkrátím. Rozezpívání, převlíkání, vlastní soutěž – nuda. Kdo by se rozepisoval o hledání silonek, šminkách, netrpělivém čekání na soutěž… Ale musím se zastavit u bravurně zahrané flétny, na kterou nás doprovází žákyně 7.B Terezka Hovadíková, vzpomenout na holky, které krásně zazpívaly sólo, na klavíristku Lenku Velikovskou, která nás vždy povzbudí, na p.uč. Danu Kusinovou, která krásně zahrála na zvonkohru, ale hlavně ty úžasné děti, které svůj čas věnují mně, zpěvu, soutěžím, zájezdům a přehlídkám.

Ale teď dále! Centrum města! To je to pravé! Oběd na Staroměstském náměstí, orloj, vánoční stánky, hromada lidí a tlačenice! To je ono! Já se ale vydala na vyhlášení výsledků. Musím říci, že ve velké konkurenci, kde zpívaly sbory i z Ruska, Běloruska či Jihoafrické republiky, jsem se ani nesnažila pomyslet na to, že bychom se neumístili. Ale! Když si nás sbormistry zavolali na pódium a začali vyhlašovat výsledky a já slyšela slova:“ Dětský pěvecký sbor Rozmarýnek z Havířova - ZLATO!!!!!!!“ - No, nedá se slovy vůbec popsat ta radost, ta úleva, to překvapení – hrdě jsem si šla pro diplom!!! A nebudu lhát, že jsem měla v očích slzy. A ta radost, když jsem si všechny svolala na Staroměstském náměstí a oznámila jsem jim tuto skutečnou zprávu (já jim totiž lhala, když se mě neustále telefonicky někdo ptal, tvrdila jsem, že máme stříbro). To juchání, volání, křičení – no, skoro jako po Naganu 1998. Po vyčerpávajících pochůzkách po obchodech jsme se vydali na ubytovnu, kde všichni povečeřeli a dali se „do gala“, protože objednané představení České vánoce v divadle ABC na nás již čekalo. Musím říci, že některým to opravdu moc slušelo! Shlédli jsme představení, kde jsme poznávali známé herce a herečky z různých seriálů a kdo měl památníček, získal i podpisy herců. Po divadle jsme se vydali na ubytovnu a tam jsme po chvíli o dětech nevěděli… Zmožena i já, únavou a zážitky, jsem usnula. Stejně jako děti…

V neděli ráno byl budíček o něco později, což jsme všichni přivítali s radostí! Po snídani jsme ještě zajeli k Pražskému hradu, kde jsme vystoupili a prošli se. Jaké překvapení bylo, když se děti pochlubily „rytířům na focení“, že jsme zlatí a oni se s námi nechali vyfotit! A já, jako královna, seděla na trůnu! Hned vedle hrála kapela, ke které jsme se přesunuli a zazpívali si s nimi některé písničky, které jsme společně znali. Čas byl ale neúprosný, a tak jsme se museli vydat dolů, přejít Karlův most a dojít na Staroměstské náměstí, kde jsme opět poobědvali a přes Václavské náměstí jsme došli na Hlavní nádraží, kde nás již čekal autobus a vydali jsme se zase domů.

Zájezd byl úžasný i vyčerpávající. Děkuji Daniele Navrátilové, která celou tuto akci zařídila. Děkuji svým kolegům Daně Kusinové a Vladimíru Smolkovi, bez kterých by plno věcí nefungovalo tak, jak by mělo. Děkuji Lence Velikovské, korepetitorce, která za námi dojela z Ostravy a po soutěži se zase vracela, aby stihla své koncerty. Děkuji panu Václavu Turčínovi, který nás bezpečně dovezl vždy tam, kam jsme zrovna potřebovali. A hlavně – děkuji všem zpěváčkům, kteří mají zlato v hrdle a jsou úžasní, a také jejich rodičům, že je v jejich zálibě podporují!

A vy nám držte pěsti, protože už 24. ledna 2015 zpíváme opět na Mezinárodní soutěži v Polsku, a pak ještě sezóna nekončí! Čekají nás další vystoupení a soutěže.

Mgr. Janina Ptaková

sbormistryně sboru