**Autor: Klára Salavcová 3.B**

***Magická hůlka***

Neznámá slova mu pomalu sklouzla ze rtů, zorničky se mu rozšířily adrenalinem a přes svůj tlukot srdce neslyšel vůbec nic. Nevěděl, co dělá.

Pln nenávisti rukou švihl,  
krev tepaje mu v uších hlasitě,  
že ani toho zoufalého odrazu v zrcadle si nevšiml,  
teď děsí se svými činy. Okamžitě.

Magický předmět mu jemně zavibroval v ruce a klouby mu v tu chvíli zbělely ještě více. Byl jako přikován na místě. Skoro se bál podívat se ke kotníkům, zdali ho za ně někdo nedrží. Nemohl se pohnout. Nebo jen nechtěl čelit pravdě?

V úleku stojí strnule,  
nevydá ani hlásku.  
Co to udělal, pro všechnu Boží lásku?  
Ten předmět tiskne až ochrnule.

Najednou uviděl pramínek krve, jak si probojovával cestu pryč od nehybného těla. Ne, ne, ne! Kdo by tohle chtěl? Kdo by tohle proboha vymýšlel? Kdo by byl takto krutý?

Ty, rudá tekutino, řinoucí se po podlaze,

tebou trhají se hráze,

za tebe zaplatím draze.

Mohu to vyřešit nějak snáze?

Stisk jako by zázračně povolil. Nečekal to. Nečekal, že se mu v nestřežený okamžik tělo promění na želatinu a tvrdě dopadne na studenou mokrou podlahu. Kalhoty ihned nasákly krev, které tu teď bylo už víc než dost.

Cesmínový strom a fénix sám,

byl do rukou znalých dán,

dvěma lidem v osud prodán,

nevěda, že bude jednoho dne takto znám.

Chtěl ji vztekem zničit. V jiných okamžicích by na ni vsadil život, ale teď? Panikařil. Dlaně se mu potily tak mocně, až nakonec vypadla z jeho sevření. Nejdříve se tichem rozezněl zvuk dopadnutí na podlahu, a nakonec se jen nepozorovaně odkutálela z dohledu.

Na kus dřeva osud světa,

na jedno pero život chlapce,

a že se jím neprodral věru hladce.

Kdyby ta *magická hůlka* mohla z pod umyvadla vidět a myslet, rozhodně by se rozesmutnila nad scenérií rozcuchaného černovláska sklánějícího se nad nehybným tělem druhého chlapce, krvácejícího a promočeného. Jenže teď osaměle ležela v kaluži tekutin. Bez sebemenšího povšimnutí.

A s takovýmito dary by se určitě zamýšlela i nad tím, co se s ní stane. Jaké velké věci ještě v budoucnu dokáže.