„Ребека те болат ли штиклите“, пејачите раскажуваат случки со Тоше

Пред 11 години, во сообраќајна несреќа кај Нова Градишка во Хрватска, загина поп-ѕвездата Тоше Проески. Веста одекна како бомба, а луѓето со неверување го прифатија фактот, дека утрото во 6.20 часот во 2007 година, загина Тоше. Телото беше донесено со хилихоптер, а следниот ден беше погребна во Крушево, на Гумење, каде немаше кој не дојде да го испрати на последното патување.

Една од работите по што ќе остане запамете Тоше, е ноговата дружба со речсиси сите познати лилности од естрадта. На денот на годишнината на неговата смрт, решивеме зедно со познатите, оние кои дружеа со него, да посетиме на некој убави моменти по кои го паметат неговите колеги.

Ребека Јаковска

Да бидам искрена, откако загина Тоше, јас прв пат давам изјава, вели во разговорт пејачкта Ребека, која му беше една од блиските пријатели на Тоше.

„ До сега никогаш не сум зборувала јавно, а бевме многу блиски, зошто јас едно време бев и дел од „Фајнл Кат“ продукцијата на Љиљана Петровиќ. Анегдоти има многу, ама еве ќе се пристеам на некои. Ние три пати бев ме во Австралија на турнеја, два пати сами и еднаш со повеќе колеги“, раскажува Ребека.

 Вели: „ И тоа беше нешто што не се заборава. Тргнавме за Австраилја и 36 часа бевме во авион. Јас, нормално, трганта со штикли, и тоа на 12-ка штикла на толку долг лет. Тој седи до мне. Ќе ме погледне во нозе, па ми вели: ‘Абе Ребека,не ли те болат штиклите’. Па цел лет се шегуваше за тоа и не можеше да се науди како издржувам“, се присетува Ребека на времето кога во 2004 година настапувале во Австралија.

Таа раскажува дека кога биле во Австралија, за 10 дена летале 13 пати со авион, од град во град, од настап, на настап.

„Од авион во хотел, од хотел на сцена. Леле, еднаш, штотуку слетани, бргу секој во својата соба да се средиме за настап. Ми ѕвозни телефон. Ете го Тоше, од соседната соба. ‘Абе во кој град сме,Ребека, денес. Му велем: Лелем ни јас незнам. Ние во Малбур да сме ти биле, ама од толку летање, веќе не знаевме кај сме“, раскажа Ребека.

Кристина Арнаудова

И Кристина Арнаудова го чува во спомените. Вели “ Тоше ќе го паметам по многу работи, ама има една случка за која сум емотивно врзана. Еден ден, требаше да тргнам за Струмица на промоцијата на албумот татако ми Гоце, кој пред да тргнам, ми се јави, и ми вика:’Ајде, јави му се ѝ на Тоше да дојде, на промоција, ќе ми биде кеиф’.

 Му се јавив а Тоше во истиот момент тргна, ме зема и со уште двајца наши другари заминавме за Струмица. Ми рече дека му е чест што Гоце го кани на промоција. Поминавме преубава вечер, а после тоа на журка. Пеење, смеење...ее теков ќе го памтам. Оваа слика е од промоцијата на албумот на татако ми. Оваа вечер е една од моите најубави спомени, а денс и двајцата ги нема.

Маријан Стојановски :

Со Маријан Стојаносвки се другари и до Кршево и од средношколските денови во Битола. Вели: „За Тоше ме врзуваат многу спомени. Заедно се запишавме во средното музичко училиште во Битола па во прва година секој ден после часови одевме на автобуската во Битола и ги гледавме автобусите како тргнуваат за накај Крушево. Ни беше тешко на двајцата, првпат одделени од домот. Разговаравме дека едвај чекаме да завршат тие четири години за да се вратиме дома, кај нашите. Тогаш немаше мобилни телефони, па навечер одевме во пошта, во говорница, за да им се јавиме дома“, раскажа Маријан.

И додава: Со него секогаш беше забавно. Се сеќавам кога запознавме една преубава девојка што учеше тогаш во медицинско училиште. Таа живееше во интернатот во Битола. Една вечер, брзо откако се запознавме, ние бевме кај неа, а во интернатот дојдоа десетина момчиња, не бараа за да не натрепаат. Фрлаа по интернатот со камења, едвај извадивме жива глава. Подоцна дознавме дека момче на кое му се допаѓала девојката дошол да не натепа, сакал да не предупреди да не ѝ се приближуваме. Најинтересно е што ни таа не знаела дека му се допаѓа на типот“, се присети Марјина Стојаносваки .

Каролина

Неверојатно ми е дека поминаа 11 години и секое сеќавање на него ми е поврзано со музика затоа што Тоше беше човек-музика, пееше во секој момент, насекаде, која песна и да ја отпееше ја правеше посебна и негова, вели Каролина, со кого ја отпеаа заедничката „Љубовта е мојата религија“. Драго ми е што во Македонија верно се чува споменот на него, и после толку години често го слушаме. Тоше остави толку многу совршено изведена музика за толку кратко време.

Андријана Јаневкса

Тоше го запознав 1997 година на Макфест. Веќе следната година кога и јас дебитирав на Скопје-фест, почна нашата дружба. Ми беше чест што бев негов прв гостин на неговиот прв концерт во неговата богата кариера, кога во дует ја испеавме "I want to spend my lifetime loving you". Секогаш насмеан, позитивен, харизматичен, шармантен - тоа сите го знаат. А она што го знам само јас, засекогаш ќе остане длабоко во мене и никогаш нема да го споделам јавно, токму затоа што го сакам и почитувам. Нека почива во мир.