**Cesty nesmrtelnosti**

Městem se hnal nespočet vojáků, kteří prohledávali téměř každičký kout. Dívenka se neodvažovala ani pohnout, vyděšeně tiskla svá záda ke starému domu, jako by snad mohla s šedivou zdí splynout a stát se neviditelnou. Tak moc si to přála, vypařit se, alespoň na chviličku. Cítila se vysílená, uhnaná, zoufalá.

Do potrhaných šatů se jí vpíjely barvy nerůznějších ulic, v chodidlech se jí otiskly všechny rysy krajů, kterými kdy prošla, ruce jí tvořila mozaika lidských vzpomínek a na kůži se jí usadil prach celého světa. Vypadala mladě, ale v očích se jí leskly tisíce let. Krása, hudba, vůně. Všechno to postupně bledlo a mizelo do prázdna spolu s městy, lidmi, vzpomínkami, kulturami. Vším, co se vytrácelo ze světa, protože si na to už nikdo nevzpomněl. Každou věc ale vystřídala nová, jasnější, která si vydobyla svoje místo. A tohle byl dívčin úděl, nést všechno, co ještě zůstalo. Zaposlouchala se. Hlasy jejích pronásledovatelů se vzdálily. Alespoň na chvilku si mohla oddechnout. Párkrát zamrkala očima.

Jak dlouho to bude ještě trvat? Jak dlouho budou ještě vládcové dychtit po věčnosti a ona se bude muset skrývat? Přemýšlela. Na takové otázky teď ale nebyl čas. Musela se rychle dostat z města pryč, než ji najdou a předvedou před panovníka. Od něho už by se pak těžko dostala znovu na svobodu.

Dívka vystoupila ze svého stínu a vyrazila ulicí, prodírala se mezi lidmi, kteří spěchali z tržiště domů, a sama přidala do kroku.

Před tím měla docela štěstí, podařilo se jí prokličkovat před pronásledovateli davem a schovat se ve vedlejší ulici, ale příště už by se jí to tak dobře podařit nemuselo. Měla by dávat větší pozor. Obezřetně se proplétala mezi stánky nabízejícími všemožné zboží od drahých látek přes vonné oleje a masti až k různým druhům vzácných koření. Neměla ale čas se nad tou krásou zastavovat, obchodníci začnou brzy sklízet své věci a vydělané peníze, to bude znamenat jediné, pomalu se na zem snese večer. Pak už se přes brány města nedostane.

Netrvalo dlouho a vojáci dívenku znovu objevili. Hon začal nanovo a ona zase utíkala. Stejně jako před tím, stejně jako vždycky. Schovávala se v malých zákoutích, kličkovala mezi domy, ale zdálo se, že pronásledovatelé jsou vždy o krok před ní. Zaběhla do tmavé ulice a zastavila se. Rozhlížela se, kam by se mohla ukrýt. Hlasy se blížily. Tu ji najednou popadly nečí ruce a nacpaly ji do velkého sudu.

„Buď tiše,” zašeptal neznámý a zavřelo se nad ní víko, ponořila se do tmy a jen malou škvírkou pozorovala, co se venku děje. Brzy přiběhli vojáci a spěchali ulicí dál v domnění, že tam tudy prchala. Pozorně při tom prohlédli tmavé kouty, ale naštěstí je nenapadlo podívat se do sudů. Zanedlouho rozruch zase utichl a nahradil ho běžný šum města.

Dívka vylezla ze své skrýše. Překvapeně se podívala na svého zachránce. Naproti ní stál urostlý mladík. Neodvažovala se promluvit. Určitě mu došlo, koho zachránil, určitě poznal, že před ním stojí sama nesmrtelnost. Nerozmyslí si přece jen svůj čin a nevydá ji napospas strážcům? Jistě by za to dostal dobrou odměnu. Nebo ji uvězní sám pro sebe?

Mladík ji jen pozoroval tmavýma očima. „Potřebuješ se dostat z města?” zeptal se po chvíli. Horlivě přikývla. Nebyla si sice jistá, jestli mu může plně důvěřovat, ale byl její jediná šance. Uběhlo pár minut a už se znovu schoulená v dřevěném sudu vezla spolu s dalším zbožím na malém voze, který řídil Raviv, její zachránce.

Zatímco se večer snášel na zem, oni projížděli městem, až se dostali k velkým branám. Najednou zastavili. Dívenka zadržela dech a poslouchala. Mladík seskočil z vozu a začal něco probírat se strážnými. Určitě ji teď prodá, bála se. Ale zvuk různých spřežení, která se ploužila kolem, zastřel jejich hlasy, takže slyšela jen pouhé mumlání.

Trvalo to snad celou věčnost, ale nakonec se vůz přeci jen znovu rozjel. Nějakou dobu ještě jeli po kamenité cestě a když se dostali dostatečně daleko za hradby města, zastavili. Raviv pomohl dívce z úkrytu. Vděčně se na něj podívala.

„Tohle ti nikdy nezapomenu,” zašeptala, v jejím hlase jako by se ozývaly tisíce lidí. Mírně sklonila hlavu na znamení díků. Mladík se jen usmál.

Celý kraj už zahalila noc a na obloze se zatřpytily zlaté hvězdy. Dívka se na ně zadívala. Připadlo jí, jako by jim byla blízko, jako by se jich mohla dotknout a ztratit se mezi nimi. Toužebně vzhlížela k tmavému nebi. Tam by mohla najít svoje útočiště, tam už by za ní nikdo nemohl. Natáhla ruku. Hvězdy ji volaly, táhly ji k sobě. Naposledy pohlédla na Raviva a pak se ztratila mezi zářivými světýlky. A tam zůstala dodnes. Všem lidem na očích, ale zároveň nepostřehnutelná, schovaná na obloze. Nikoho nenapadlo, aby tam po ní pátral. Jen onen mladík každý večer sedával pod širým nebem a hledal ji. Věděl, že tam někde je, navždy ukrytá mezi světy, tam teď pokračují její cesty. Na všechno shlíží shora a ze svých vzpomínek tvoří hvězdy, které věčně září do tmy. Jednu z nich věnovala jemu a dala mu tak, aniž by o tom věděl, to, po čem všichni toužili. Nesmrtelnost.

**Magdalena Maňásková**

Třída: 8. A

Gymnázium Trhové Sviny, Školní 995, Trhové Sviny 374 01