Barborbora Gossová

**Bludička**

Byl první máj, lásky čas. Já jsem ale sám a jelikož se mi nechtělo tento večer strávit o samotě s pivem v ruce, jel jsem kempovat. Po příjezdu k hlavní bráně kempu jsem bohužel zjistil, že všechna místa jsou již obsazena, a proto jsem rozbil stan na malé mýtince i přes všechny výstražné cedule.

Posadil jsem se a začal pozorovat západ slunce. Byl to nevídaný pohled. Zrudlé slunce se koupalo s nebeskými ovečkami v červánkovém moři.

Z rozjímání mě vytrhl omamný zpěv. Lákal mě k sobě. Když jsem se otočil, na okamžik jsem spatřil mihotavé světélko mezi stromy. Pak spolu se světélkem zmizel i zpěv. Otočil jsem se zpět k obloze. Znovu jsem zaslechl onen zpěv, ale tentokrát byl naléhavější. Měl jsem jasno. Vyběhl jsem do lesa za světlem rozhodnut objevit příčinu toho všeho. Tu jsem zahlédl mladou dívku se svíčkou na hlavě okamžik před tím, než zmizela. Zmateně jsem se rozhlédl a světélko spatřil o kus dál. Opět jsem se rozběhl. Větve stromů mě šlehaly do tváře, trní mi drásalo kůži a když už jsem byl téměř znovu u oné dívky, zakopl jsem a spadl do trní. Měl jsem pocit, že ležím v ostnatém drátu, a ne v trní. Čím víc jsem se snažil dostat ven, tím víc jsem byl zamotaný. Po chvíli jsem to vzdal.

Když najednou ke mně přišla ona dívka. Prosil jsem ji o pomoc, ale ona se mi jen vysmála. „Víš, kdo já jsem?“ zeptala se. Doposud jsem si tím nelámal hlavu. Prostě jsem za ní běžel. Když jsem neodpovídal, řekla mi: „Jsem bludička a bludičky nepomáhají, spíš škodí.“ Na to zmizela. Brečel jsem. Slané slzy se dostávaly do mých ran. Bolest, smutek a vztek na celý svět ve mně vyvolaly myšlenku, že nechci umřít. Ne tady a ne teď, když nemám ženu, děti, když jsem ještě nic nezažil!

Tyto myšlenky spolu s bolestí, smutkem a vztekem mi dodaly odhodlání a sílu. Opět jsem se pokusil vymotat ven, tentokrát ovšem úspěšně. Bohužel ran přibylo. Pocit triumfu z vítězství nad trním netrval dlouho. Byl jsem dezorientovaný. Najednou mě přepadl tíživý pocit, že mě někdo nebo něco pozoruje. Aniž bych nad čímkoliv uvažoval, vyběhl jsem vpřed. Nevěděl jsem, kam utíkám, ale nezastavoval jsem. Tu jsem se ocitl v kempu, kde jsem se vyčerpáním zastavil. Cítil jsem zvídavé a vyděšené pohledy lidí a zaslechl jsem také pár výkřiků. Ničeho jsem si nevšímal. Zčista jasna se se mnou svět zatočil a já se zhroutil na zem.

 Probral jsem se až v nemocnici. Byl jsem sám. Včerejší večer jsem měl celý v mlze, jako by to byl jen sen. Jizvičky na mém těle ovšem tvrdily opak. Rozhodl jsem se, že si splním svůj sen, který mi pohled smrti do tváře připomněl.

Za pouhých pět let jsem se oženil, pořídil si děti a procestoval celý svět. Po těch letech jsem si vzpomněl na bludičku. „Mně jsi pomohla.“ Řekl jsem.