**Gilotina – Hrana Pádů**

**První povědomí o existenci tohoto třívěží mám od svého prvního zájezdu do Ádru, snad v r. 1980. Tehdy jsem se přidal k lezcům, které jsem neznal a protáhli mě starou cestou, byl mezi nimi i Jindra zvaný Čumpelík, který se později proslavil prvovýstupem na Marmoládě Cestou přes Rybu. Když už jsem to odvisel, aspoň to nebylo za žádnými ořezávátky. Druhý den jsem před nimi prchl k jiné skupině do Teplic a v úzkém šestkovém komíně na chrámovkách jsem si vytrpěl ještě víc. Cestou zpátky v autobuse byl nějakej jinej brňák s vymknutým kotníkem. Prej padal na nějaké hraně v rajbasu nad posledním kruhem z Gilotiny.**

**Odhaduji, že v r. 1982 jsem Hranu ještě v bačkůrkách lezl s nějakým místňákem. Moc jsem si z ní ale nepamatoval. K druhému to celkem šlo, kolem třetího jsem nechápal a stavěl a i pak to bylo dost zlé.**

**Do Adru jsme jezdili čím dál míň a o Hraně jsem nepřemýšlel. Akorát ještě párkrát slyšel, že nad posledním kruhem se padá a mordují kotníky.**

**Možná, že ještě i další, ale rozhodně Ondra, Mach i Petr Mareš v posledních aspoň 3 letech o Pádové hraně často mluvili a vsugerovali mi, že je třeba se na ni vrátit. Letos jsme se s Petrem Marešem vydali do Adru na tři dny. Druhý jsme se dívali ze Starostové na Gilotinu a opět jsem viděl postavičku na Hraně pod vrškem, podíval se jinam a najednou visela o pár metrů níž. Třetí den výletu nás nohy dovedly pod Gilotinu. Už se o Hraně tolik mluvilo, že nepustit se do ní, byl by to už pytel.**

**Takže po skoro 30 letech, na stará kolena, znovu. K prvnímu jedlá spára kolem něho chvilku těžší, pak choďák. Třetí se dá cvaknout a od něj těžké, ale lezitelné. Čtvrtý se blbě cvaká, dá se nahodit. Čistý oblez šel sokolíkem vpravo za hranou. Přímo nevím, ani na druhém jsem to neodkrokoval. K blízkému pátému docela vydatné a výživné stavění i nejistý dolez. Lze čistě, ale je to hodně na hraně pádu. K šestému v pohodě. Od šestého nahoru na pohled kousek pohodového položeného rajbasu. Po nalezení zjistíte, že co krok to hůř. Držíte se oblé hrany na které nic není a když už jsem skoro měl ruce na plochém vršku najednou šup a visel jsem o dobrých 6 – 8 m níž. Ani nevím jak. Z vyprávění vím, že je třeba se důsledně držet hrany a nenechat se zlákat doleva. V kritickém místě jsem dal nohy vedle sebe vlevo od hrany a už jsem byl dole. Naštěstí jsem se zařadil do skupiny těch, co si kotník nezramovali.**

**Druhý pokus ihned následoval, pravou nohu jsem udržel lehce vpravo za oblou hranou a svíraje ji takto nohama přehmátl na vršek a dolezl. Uff, moc pěkné. A to je to jenom VIIIa!!!**

**PN**