sobota 20.5. 2023

**Slavoj Kořenov - Sokol Kruh 1 : 3 (0 : 01)**

L.Krejčí

M.Salaba (83´ M.Šmíd), T.Hasman, P.Chomanič, R.Ruml

O.Štembera (73´ L.Zikeš), M.Jerie, M.Martin, T.Zikeš

J.Kužel, M.Paclík

Rozhodčí Martin Janda z Poniklé, asistent Pavel Dytrych z Dolní Branné, 40 diváků

 Poprvé v historii jsme zavítali na hřiště Slavoje Kořenov, který v našem „pralese“ hraje

tak trochu na zapřenou (v okrese Jablonec nad Jizerou mají jenom okresní přebor a Kořenov si na to netroufal, tak požádal OFS Semily, jestli by nemohl hrát u nás) a po ne zrovna jistém výkonu jsme dokázali vyhrát. Kořenovské hřiště a jeho okolí působí na první dojem více než hezky, realita hrací plochy je ale poněkud „jiná“. Hodně hrbolatý terén dělal hráčům problémy a některé momenty působily spíše jako groteska, co míč dokázal udělat. Byli jsme určitě celkově lepší, chvílemi jsme si ale doslova koledovali a soupeře posílali sami do šancí. Nakonec vše dobře dopadlo a asi zaslouženě jsme vyhráli.

 Hned v 1´minutě šli do brejku Honza Kužel a Matěj Paclík, akce skončila přihrávkou

do ofsajdu. Domácí o sobě dali vědět za dvě minuty, tvrdou střelu z úhlu Láďa Krejčí chytil. V 7´minutě zvonila po střele ještě z většího úhlu tyč naší branky. V 9´minutě vybojoval mezi hráči domácích **Matěj Paclík** míč a přes gólmana ho propasíroval do branky a poslal

nás do vedení. Domácí to nijak nepoložilo a za chvíli stříleli z vápna vedle naší branky. V 17´minutě byl na místě náš brankář, když vykryl doslova bombu z 20 metrů. Z následného protiútoku jsme se připravili o šanci sami špatnou přihrávkou. Ve 20´minutě se prokličkoval přes čtyři hráče až na vápno Michal Martin, střela mířila těsně vedle. Potom se fotbal dostal do spousty nepřesností na obou stranách a až ve 36´minutě musel krýt střelu domácích Láďa Krejčí. Hned za minutu netrefil ve velké šanci Matěj Paclík míč. Těsně před koncem první půle zasahoval na poslední chvíli Láďa Krejčí a z protiútoku mířil Matěj Paclík křížnou střelou mimo tyče domácí branky. Chvílemi poněkud divoký anebo zcela nezáživný první poločas tak skončil za našeho jednobrankového vedení.

 Druhé dějství jsme začali dobře a domácím míč moc nepůjčovali. V 50´minutě našel Tomáš Zikeš dlouhou křížnou přihrávkou na druhé straně u rohového praporku Matěje Paclíka, který po třech kličkách přihrál do malého vápna přesně do nohy **Honzy Kužela**

a vedli jsme o dvě branky. Byli jsme „na koni“ a zaskočené domácí „stačilo už jenom dorazit“. Přestali jsme hrát a domácí pouštěli do šancí. Po několika neproměněných jsme

v  62´minutě nechali na malém vápně nehlídaného asi nejlepšího domácího hráče, který snížil hlavou k tyči na rozdíl jednoho gólu. Zpátky nás mohl vrátit hned za dvě minuty po přihrávce Matěje Paclíka ze strany Honza Kužel, míč mu však těsně před nohou skočil na drnu a Honza zblízka branku přestřelil. Fotbal z naší strany hodně znervózněl a nikdo nebyl schopný vrátit mírnou převahu na naše kopačky, spíše naopak. Dělali jsme jednu chybu za druhou a nabízeli tak domácím spoustu možností dostávat se do šancí. Ti si naštěstí žádné až na jednu výjimku nedokázali vytvořit. Jen v 77´minutě nám zatrnulo, míč z hlavy z malého vápna šel naštěstí vedle. Konečnou podobu výsledku dal v 88´minutě **Honza Kužel**, když využil přihrávku Matěje Paclíka za obranu. Domácím tak vzal iluze a vezeme si domů všechny body. Zápas řídil Martin Janda z Poniklé a dal v něm Matěji Paclíkovi žlutou kartu po ostrém střetu s domácím gólmanem.

 Kdo viděl zápas Kruhu minulý víkend a přijel se podívat i do Víchové, tak si musel připadat jako v jiném světě. Tolik nepřesností a dá se říci i nezájmu o fotbal se jen tak nevidí. Dostali jsme brzy hodně lacinou branku a jako by to měla být předzvěst našeho dnešního výkonu. První poločas jsme si skoro „nekopli“, v tom druhém se to v zadu trochu zlepšilo, útok ale vlastně neexistoval, stejně jakákoliv podpora ze zálohy. Za celý zápas vlastně

až na jednu výjimku nebyla žádná šance dát gól, domácí brankář musel zasahovat jenom dvakrát proti hodně slaboučkým střelám. Navíc jsme museli v prvním poločase dvakrát střídat kvůli zranění (Marek Salátek stehenní sval, Roman Novák koleno po střetu s brankářem). Dvakrát i zvonila konstrukce naší branky. Zápas by se dal zhodnotit větou: Nenašel se nikdo, kdo by ostatní spoluhráče zvednul a nejlepší bude dnešní „pokus“ o fotbal vymazat úplně z paměti. A také malým povzdechem: Víchová byla dnes tak neškodná.

 Vlastní zápas jsme začali útokem ve 2´minutě my, Roman Novák v koncovce podklouzl. Domácí z protiútoku otevřeli skóre a bohužel tak lacině, že to byla jakási předzvěst našeho dnešního počínání. Absolutně žádný nezájem o soupeře v malém vápně, kterému stačilo pouze „pohnout nohou“ a otevřít účet zápasu. Za pět minut jsme soupeři před vlastním vápnem „nahráli“ do dobré pozice, míč letěl nad branku. V 10´minutě přišla další pohroma, Marka Salátka začal zlobit stehenní sval a musel střídat. Dál jsme pokračovali v nepřesných přihrávkách a z nich pramenících chyb. Ve 20´minutě jsme po další otevřeli obranu a bylo

to 2 : 0. Potom přišla sporná situace před domácí brankou. Roman Novák si obhodil gólmana a odneslo to jeho koleno. Penalta se nekonala a Roman i přes chuť hrát dál musel střídat.

 O přestávce proběhla mezi hráči rušnější diskuze, bohužel nějakou výraznou změnu nepřinesla. Možná jsme ve druhém dějství měli míč častěji na svých kopačkách, finální přihrávka a tedy i nějaká koncovka se nekonala. Po hodině se nějakým způsobem dostal míč za obranu, Martin Chomanič přehodil s gólmanem i branku. A to od nás bylo tak asi všechno. Hrál se dál fotbal s velkými chybami a nepřesnostmi na obou stranách, Víchová za „vydatné“ pomoci asistenta sudího v 83´minutě dala třetí gól a bylo vymalováno. Po předvedeném výkonu si snad na nic ani nemůžeme stěžovat, snad jenom, že prohra mohla být menší, kdyby ….. Lepší ale bude mlčet a zpytovat svědomí. Zápas řídil Adam Vrána z Jablonce nad Jizerou a dal domácím tři žluté karty, dvě za fauly, jednu za úmyslnou ruku.