Vltava 2013

Nejvíc se mi líbil Dekameron na otáčivém hledišti. Lepší, než brouzdání v zakaleném řečišti. Večer bylo krásně i hvězdy se na nebi objevily. Herci nás potom svými týmy zaplavily.

Další dny nám Fanda na kytaru hrál. Každý, kdo nás na vodě potkal, ustavičně se smál. Večery jsem si užili i další nová rána. Dokonce jsme s Anetkou poznaly i Dána. Dána, Brňáky a také Slováka. Zní to jako skvěle vymyšlená pohádka. I kometa nám spadla…ufff…neztratili jsme pádla!

Barokní divadlo, to byl také kousek historie. Před mostem na dělníky jsme řvali: ,,Ten to ryje, ten to ryje!“

V městském divadle jsem Jůlii hrála, ta láskou k Romeovi hodně rychle vzplála. Skončilo to její smrtí, ale také potleskem. A v mé hlavě radostí, možná že i pokleskem. Že jsme hraní ukončili a rovnou do Hollywoodu neskočili.

Hluboká je krásný zámek, přivezla jsem dokonce i své sestře dárek. Zdlouhavá prohlídka, absolvovaná podruhé. Ale hraní na starý klavír, to bylo pro mě nádherné.

Loutkové divadlo mám na 6. místě, přitom jsme se prošli po úžasném městě. Loutky nám zahrály bujaré veselí…odjížděli jsme v neděli…ach ne, zase bude pondělí!