Valetta, 5. října 2013

Vážení kamarádi, smuteční hosté.

Sešli jsme se zde, abychom uctili památku Karla, který zesnul vloni 10. října ve věku nedožitých devatenácti let. Jeho odkazem je čisté kamarádství, kterým dokázal naplnit naše srdce. Jistě by se býval dožil vyššího věku nebýt četných úrazů a zranění, která provázela jeho divoký a nespoutaný život: Kolize s točící se vrtulí letadla- fraktura lebky, srážka s nákladním vozem- kompletní fraktura končetiny, přejetí traktorem s připojeným trianglem- fraktura kostrče, náraz osobního vozu- poškození nervových center podscapulárních a rozsáhlá břišní kýla- to je jen stručný výčet událostí, které sice podlomily jeho zdraví, ale nezbavily jej života na místě, jak by se v dané situaci dalo očekávat.

Karlovým elixírem byla svoboda. Svoboda volného pohybu po letišti, jeho teritoriu, kde není plotu ani kůlu s řetězem. Kamarádi, kteří mu věnovali potřebnou péči, manu i pohlazení jen za to, že je měl rád. Jeho životní láska Jessie, se kterou zplodil potomky slavného rodu, a která opustila tento svět jen nedlouho po něm. Karel měl množství extravagantních kratochvílí: Rád létal, lehával v koruně thuye, lovil auta, motorkáře a cyklisty, pojídal jed na krysy a vůbec žil tak naplno jak jen by se dalo očekávat od příslušníka novodobé aristokracie.

Přesto si ho andělé zavolali až v úctyhodném věku a to nikoliv do psího nebe, jak by se dalo očekávat, ale do toho našeho, lidského. Byl psem, ale duší němým člověkem. Počká tam na nás. A má radost neboť kdo žije má smrt teprve před sebou.

Doslov  
Rád bych z toho místa vyslovit následující poděkování:

Manželům Bartoníčkovým za to, že nám dali dvě psí konzervy, jen abychom si Karla vzali.

Jirkovi Kadlecovi za to, že nemohl najít svůj revolver a dal nám čas přehodnotit Karlovo první zranění jako vyléčitelné a ujet s ním na veterinu.

Masařovi za krátké letní a dlouhé zimní noci s Karlem

Jardovi Špatenkovi za krátké zimní a dlouhé letní dny s Karlem.

Manželům Krejčíkovým, kteří raději nechtěli vědět, co se jejich fence narodí za stvoření

Léčebně dlouhodobě nemocných u sv. Alenky Konvalinové za krásný podzim psího života.

Petru Dundálkovi a kamenictví Gerhard za tesaný odkaz budoucím generacím

Jardovi Šantrůčkovi a Láďovi Černému a jeho hudebníkům za produkci na rozloučenou

Milanu Vinšovi a jeho partě z klubu vojenské historie v Pardubicích za četnou salvu

Karlovým potomkům za zachování vzácného pokolení zejména pak dceři Marii del Caroli Aeroporti za to, že si nechá důvěrně říkat Mařeno na znamení vrozené skromnosti.

Karel v našich srdcích žije dál, proto nezapomeneme hýčkat jeho věčnou památku:

Nechť tento obelisk stane se poutním místem a příležitostí k setkávání nás pozůstalých.

Proť ty jenž přijdeš z dálky i blízka  
věz, že už není  
Karlova miska.  
Zanech jen kytku voňavou  
i vzpomínku bolavou  
co nehyne  
a bude mu potravou

Richard Santus

Program:

* Smuteční nápěv (Jarda piano)
* Proslov
* Trumpety „Černé oči“
* Odhalení pamětní desky
* Průlety
* Valčík na rozloučenou (zpěv & piano)
* Čestná salva
* Doslov
* Trumpeta sólo
* Kladení věnců a svíček
* Smuteční epilog (Jarda piano)