**Tuga, bol, plac i ocaj nadvili su se poput crnih oblaka nad nogometnim svijetom. Nema nam vise genijalnih dodavanja i proigravanja vec samo snaga, trka, dril i ostale teutonske osobine koje unistavaju nogomet a uz to i kreativnost, kojom se taj sport tako dugo dicio in ponosio. Placu sve nogometne zemlje i krajoliki svijeta osim cetiri, izmedu kojih jedina osjeca igru plava obala Portugala. Place Copacabana, place Bombonera na Rio Plati, placu holandski polderi, davno su vec suze prolili na divnim jadranskim otocima, uz obalu slonovace, u Gani, na Katalonskim i Meksickim poljima, te u siromasnim predjelima Ekvadora i Paragvaja. Svojom trkom, tvrdoscu i atletizmom ubili su dusu nogometa, oduzeli djeci svijeta radost, a navijacima poteze sveli na dodavanja i stravicna dosadivanja. Sunce je zaslo i dugo vise nece izaci. Ali opet, dok vam to pisem, da, bas u ovom momentu, izlazi siromasna tamnoputa djecurlija na plaze Ria da bi se igrala nogometa s loptama od carapa ili samo s narancom, isto na pampama Argentine neko dijete napucava na tamo neki gol, zbijen iz par grancica. Robovi, koje su nekad davno odveliiz Afrike u Francusku, da bi iz njih napravili galjote, ti robovi ce prenijet svoje nedosanjane snove na djecu Slonovace, gane, Kameruna i Nigerie. U tamnim kantunima ce se uvijek "igrati baluna". Jer, Njemacka moze biti prvak svijeta, ali ne moze ubit duha. Koliko god Schneider i Borowski trcali i razvaljivali sve pred sobom, koliko god Gallas i Makelele unistavali igru, koliko god Camoranesi tukao po nogama i uvaljivao lakte, niko ih nece pamtiti osim statistike. Ostace tuzni epizodisti jedne tuzne epizode nogometa. Daleko od plaza, pampa i srca.**

**Kuki**

**p.s. ta tekst namenoma ni pisan v Slovenscini, saj bi to pomenilo dodatno podporo neinventivnemu in hibridnemu nogometu. Naj mi Bog oprosti, ampak ne morem drugace.**