# Monolog – Žbuble

AUTOR: Jakub Syrovátka

*Laboratoř neorganizovaného vědce, uprostřed stůl, na něm Žbuble v nádobě.*

*Antonín, 30letý vědec vstupuje do své laboratoře. Má na spěch, je pohotový.*

*Zběžně se podívá na hodinky.*

*Deset sekund čeká. Pak otočí klíčkem na stole se Žbublí. Napjatěj sleduje chemickou reakci v nádobě.*

**Antonín:** No tak. Hni sebou!

*Po další chvíli zírání ztrácí Antonín trpělivost a sebevědomí.*

**Antonín:** Jsou čtyři hodiny odpoledne, stroje běží, dostals dávku, tak sebou prostě hni. Vím, že to umíš, každému odpřisáhnu, že už ses jednou pohnul.

**Antonín:** Jsi něco úplně jinýho, rozumíš? Ne? Pohneš se a ze mě je rázem profesor, světový vědec, celebrita. Z tebe bude taky celebrita, víš? Ty nechceš slávu? No jasně, že nechceš… ale teď tě nikdo nevidí. Jsem tu jen já, budu třeba před každým mlčet.

**Antonín:** Člověk se občas musí podívat tváři v tvář svým démonům. Vědec je ale musí navíc zkoumat. Jseš teď můj démon, a já jsem tvůj člověk. Vyděs mě, no tak! Do prdele třeba po mě skoč a sežer mi ksicht… vypadám snad, že bych pro tohle (roztáhne ruce kolem sebe) nebyl ochotnej něco obětovat?!

**Antonín:** Zase nic? Zase mě zklameš? Chceš, abych se zbláznil? Vydeptat mě, to by se ti líbilo. Děláš to schválně! Nevím, jak se v tobě takový komplexní věci berou, ale ty si se mnou prostě jen nechutně hraješ!

**Antonín:** Mám mluvit jiným jazykem? Pokazil jsem vzorce? Chce to víc světla, víc tmy, víc… Mluvím do prázdna. Do prdele já mluvím do prázdna. Moje vymletá hlava se měsíce věnuje ničemu. Podklady pro mou práci můžu zahodit, profesura je dávno v tahu. Žádná celebrita – magor jsem! Veronika z financí to určitě taky ví, bože ona mi dává ty granty jen z lítosti… Jsem pro ni jen chudák. Chudák a magor. Šílenej vědec, to jsem… nebo ještě hůř, úplná nula. Bez tebe nejsem vůbec nic.

**Antonín:** Ani já už nevěřím, že se pohneš. To jsme dopadli co? Navzájem o sobě nevíme. Jsi něco jinýho, rozumíš? Buď jsi umřel nebo jsi nikdy nežil. Jaký to je, hm… nežít? A přivádět tím vědce k šílenství. Jaký to je, Žbuble?

Jakub Syrovátka