**1. MÍSTO**

**Cesta džunglí**

Putování přes džungli není žádná sranda. To mi věřte. Já, Rod Kenny, a můj kamarád Reed Frye jsme se vypravili přes prales zvaný Dokty do města za džunglí, kde prý létají pečení holuby přímo do pusy. Mysleli jsme, že to bude skvělé a zábavné dobrodružství. Tak snadné to ale nebylo.

„Hej Reede máš vše, co jsme si domluvili?“ zeptal jsem se. „No jasně. Tak vyražme.“ prohlásil Reed, který stál již přede mnou na okraji pralesu. Když jsme dorazili k okraji džungle, začal mě přepadávat strach. Džungle vypadala naprosto neprůstupná a bylo z ní slyšet jen šumění listů vysoko v korunách stromů. „Dobrá, vzhůru za dobrodružstvím!“ Prohlásil jsem a společně jsme vstoupili.

Šli jsme po staré cestě, kterou údajně vybudovali lesní tvorové. Postupovali jsme krok za krokem a kolem nás se obalovala stále větší tma. Zažehli jsme pochodeň, ale během chvíle jsme zjistili, že to nebyl dobrý nápad. V houští kolem nás se hned objevilo několik hladových páru očí a my raději zhasli. Pokračovali jsme v cestě a vyprávěli si vtipy, abychom zahnali myšlenky na tvory, co nás sledovali v houští. Po pěti hodinách úmorné cesty jsem zakopnul a praštil sebou o zem. „O co jsem to sakra zakopnul?“ Pomyslel jsem si. Právě pod mými nohami ležel svetr. Pěkný oranžově proužkovaný svetr, ale něco na něm bylo zvláštního. Byl úplně čistý. Což je zvláštní vezmeme-li v úvahu všechno to bláto, co bylo na zemi. Pár vteřin poté co jsem zakopnul, na mě Reed, který si mého pádu nepovšiml, zavolal: „Hej Rode, tohle musíš vidět!“ Zvednul jsem se, zvedl svetr a pověsil ho na nejbližší větev. Chvíli jsem měl nutkání obléknout, ale byl bych blázen. V takovém horku si oblíkat svetr. Rozběhnul jsem se za Reedem a spatřil to, co ho tak fascinovalo.

„No páni!“ poté, co jsem to viděl, ztratil jsem slov. Hleděli jsme na krásné údolí, kde stromy tvořily kruh a uprostřed se rozevíralo modré nebe a bylo vidět slunce vysílající své paprsky do údolí, kde se odrážely od stříbrného, průzračného jezera. Všude byl slyšet zpěv papoušků a jiného ptactva. U jezera stál krásný tvor podobný jelenovi a skláněl se k hladině, aby se napil. Bylo to nejkrásnější místo, jaké jsem kdy viděl. Po pár minutách jsme se vzpamatovali a vyrazili k jezeru. Jakmile nás ten tvor spatřil, otočil se a rychle odklusal zpátky do lesa. Byli jsme již unavení a tak jsme se dohodli, že tu přenocujeme. Odložili jsme si věci a oba skočili do jezera. Bylo to velmi osvěžující. Dokonce se nám po dlouhém úsilí povedlo ulovit rybu. Na břehu jsme rozdělali malý oheň a rybu si opekli. Byla to nejlepší ryba, co jsem kdy jedl. Postupně se stmívalo a na nás padla dřímota. Ulehli jsme na deky, co jsme si přinesli, a za praskotu ohně usnuli. Když jsem se vzbudil, Reed již dělal snídani. Sehnal nám někde nějaké ovoce, ačkoli netuším kde, neb já celou včerejší cestu jediné neviděl. Sbalili jsme se a připravili na cestu, když najednou vše ztichlo. Ptáci zmizeli z korun stromů a zpěv ustal. Dokonce i ryby v jezeře se přestali hýbat. Na stráni za námi se objevil tvor. Byla to černá šelma s červenýma očima, pusu měla plnou ostrých zubů a na tlapách spousty nebezpečně vyhlížejících drápů. Víc detailů jsem si nepovšiml, protože ta šelma zařvala. Byl to ten nejděsivější zvuk, který jsem kdy slyšel. Z šoku mě dostal až Reed, který zakřičel: „Pryč!“ Otočili jsme se a vzali to nejkratší cestou zpět do džungle. Utíkali jsme jako o závod, ale bylo slyšet, jak se k nám zezadu tvor blíží. Naštěstí jsme spatřili naší záchranu. Asi 400 metrů od nás byla vidět úzká jeskyně, do které se tvor nedostane. Nikdy jsem ještě neběžel takhle rychle. Už nám docházeli síly, když jsme doběhli k jeskyni a vsunuli se úzkou mezerou dovnitř. Znovu se ozval ten strašný řev, když tvor zjistil, že se za námi nedostane. My jsme zatím uvnitř zažehli pochodeň, abychom prozkoumali jeskyni. Hned jak jsme ji zažehli, věděli jsme, že to není dobrý. Jeskyně byla slepá. Jediný východ z jeskyně střežil tvor, kterého jsme později pokřtili na Tmavá stvůra. Byli jsme uvězněni. Rozhodli jsme se rozbalit naše batohy a zvážit naše možnosti. Otevřel jsem svůj batoh a viděl jsem v něm oranžově proužkovaný svetr.

„To není možné.“ Prohlásil jsem. Byl jsem si naprosto jistý, že jsem ho nechal na větvi u cesty. Reed nechápal, proč se tak děsím svetru a kde jsem ho vlastně vzal, takže jsem mu musel vysvětlit, jak jsem o něj zakopl. „Aha, svetr je nám, ale momentálně k ničemu. Teď potřebujeme bezpečnou cestu odsud. A klidně bych se vrátil domů. Dobrodružství mám už po krk.“ řekl a já s ním naprosto souhlasil. Půjčil jsem mu svetr, aby si ho mohl lépe prohlédnout. Ale jakmile se ho dotknul, začala se otřásat země. Oba jsme rychle vylítli na nohy a zděsili se. „Zemětřesení!“ vykřikli jsme oba naráz. „To jen náš konec. Stačí, aby se jeskyně zhroutila, a můžeme být oba mrtví.“ Děsili jsme se. Jeskyně se však nezačala hroutit, nýbrž rozšiřovat. Skála se otevřela a ve zdi se objevila chodba, na jejímž konci bylo jasné světlo. Byli jsme oba nesmírně vyděšení, ale byla to lepší varianta než se nechat sežrat Tmavou stvůrou. Jakmile jsme se vydali tunelem, skála se za námi zavřela a už jsme neměli na výběr. Nebyla jiná možnost než postupovat kupředu. Po třiceti minutách děsivé cesty jsme se dostali na konec.

Vylezli jsme a do očí nám udeřilo světlo. Poté co jsme se rozkoukali, se nám otevřel výhled naši rodnou vesnici, ve které jsou naše domovy. Otočili jsme se, ale za námi nebyl žádný tunel, jen se ve velké dálce tyčila velká džungle, ve které jsme ještě před chvílí byli. Nebylo žádné logické vysvětlení, jak jsme se dostali tak daleko, až domů. Najednou se zvedl silný vítr a vyrval nám z ruky svetr, který jsem stále ještě křečovitě svíral v ruce. Zvedl ho do výšky a poté odvanul zpět směrem k džungli. Poté, co svetr zmizel za obzorem, jsme se vrhli do naší vesnice, plni radosti z toho, že zase uvidíme své přátele a své domovy.

Filip Špelina, 8. třída

 Filip Špelina (14let)