KANGASHAN

Domů na Rajskou zahradu to vzal velkou oklikou kolem Martiňáku. Tam se již dlouho pokoušel ulovit jeden vodní kousek, jelikož od kamarádů věděl, že se objevuje nejčastěji právě u tohoto rybníka. Zatím ale bez úspěchu. Když se nyní blížil ke stavidlu, všiml si na hrázi nějakého mladého muže s mobilem. Sakra, další lovec, pomyslel si, tak to tady zase nic nebude. Mladík byl oblečený do maskáčových kalhot a na hlavě měl kšiltovku s jelením parožím ve znaku. Vypadal v tom jako nějaký voják nebo opravdový lovec. Erik si prohlédl displej mobilu. Pár metrů od břehu spatřil svoji kořist. Neváhal ani vteřinu a rychle prošel kolem mladého muže, zaměřil pokémona a hodil pokéballem. Úspěch. Seadra je jeho. Radostí zavýskal a usmíval se štěstím. Vyfoukl muži vytouženého pokémona přímo před nosem.

„Koukám, že jsi mi ho ulovil před nosem,“ přistoupil k němu mladík. Erik zbledl, ale mladý muž se tvářil přátelsky. „Slušná práce, gratuluju“.

„Díky,“odpověděl plaše Erik. Jak říkala máma, neměl by se bavit s cizími lidmi.

„Máš už Kangashana?“ zeptal se mladík a natáhl k Erikovi svůj mobil se zobrazeným pokémonem.

„Toho nemám, je děsně vzácnej,“ zasněně si prohlížel obrázek tvora na mobilu.

„Jestli ho chceš, tak si zajeď do Xaverovského háje, kousek od Barbory se v takové rokli objevuje každý večer kolem desátý. Měj se, pádím domů, a šťastný lov,“ rozloučil se s ním mladý muž a odešel pryč.

Erik došel domů, zamířil hned do svého pokoje, hodil školní aktovku do kouta a sedl k počítači. Zapnul ho a nedočkavě čekal, až systém naskočí. Musel se podívat, jestli mu nepíše Pavel, jeho nejlepší kamarád. Dnes celý den ve škole chyběl. Naposledy se viděli v pátek a to mu říkal, že vyrazí na noční lov, protože má tip na něco úžasného, ale nemůže mu to prozradit. Slíbil ale, že když se mu lov podaří, řekne Erikovi místo a on si tam zajde také zachytat. Erik se těšil celý víkend a kamarád nakonec ani nepřišel. Na počítači žádná zpráva. Co s tím Pavlem je, na netu není a na esemesky taky neodpovídá. Nedá se nic dělat, zabaví se sám. Musí mladíkovu informaci prověřit a podívat se na mapy výskytu pokémonů a fanouškovská fóra. Jestli to s Kangashanem bude pravda, tak má dnes jedinečnou šanci vyrazit na lov a chytit ho. Hledání připadalo Erikovi jako věčnost. Nikde žádné použitelné informace. Nakonec ale narazil na krátkou zmínku, že byl několikrát spatřen v Klánovicích a snad ho dokonce někdo i chytil. Podíval se na mapy a zaradoval se. To je ono, Xaverovský háj je v podstatě součástí Klánovického lesa. Takže to bude pravda.

Když teď věděl vše, co potřebuje, tak mu zbytek odpoledne ubíhal strašně pomalu a Erik přímo hořel nedočkavostí. Když rodiče konečně přišli domů, nechal si hned zkontrolovat úkoly. Po večeři se rychle vykoupal, převlékl se do pyžama a oznámil, že jde spát. Máma se divila, ale vymluvil se, že je hodně unavený. Popřála mu tedy dobrou noc, a když za sebou zavírala dveře, tak si byl Erik jistý, že přišla jeho chvíle. Až do rána, kdy ho máma půjde vzbudit do školy, do jeho pokoje vůbec nikdo nepřijde a tak ho taky určitě nikdo nebude postrádat. Musí jen ještě chvíli vydržet. Zapnul si tedy pod peřinou mobil a na internetu si začal nedočkavě číst o Kangashanovi. Pavel pořád na vzkazy na facebooku neodpovídal.

Před devátou večer vstal z postele, spěšně se oblékl, zkontroloval, že má nabitý mobil a opatrně vyhlédl z pokoje. Rodiče seděli potmě v obývacím pokoji a jen televize svým blikáním osvětlovala pokoj a chodbu. Hlasitá hudba a vlny smíchu zábavného pořadu bezpečně přehlušily jeho pohyb. Rychle si vzal bundu a boty. Potichu otevřel dveře od bytu a neslyšně je zase zvenku zavřel. Se zatajeným dechem poslouchal s uchem přilepeným na vnější straně dveří. V bytě se podle všeho nic nenadálého nedělo a jeho odchodu si tudíž nikdo nevšiml. Erik na nic dál nečekal a s úsměvem na tváři vyběhl z domu.

Udýchaně doběhl do metra, dojel až na konečnou a tam jen šťastnou náhodou těsně stihl navazující autobus, který měl právě zpoždění. Na zastávku do Svépravic dojel bez obtíží, aniž by se někdo podivoval, že desetiletý kluk jede sám takhle večer. Vystoupil jako jediný a vydal se slabě osvětlenými uličkami k rybníku Barbora. Trasu se naučil nazpaměť, ale pro jistotu si pustil ještě navigaci v mobilu. Během čtvrt hodiny stál na břehu malého temného rybníka, který se utápěl v černočerné tmě. Světla lamp končila na blízkém parkovišti a sem již nedosvítila. Na hladině rybníka občas probleskoval odraz hvězd a měsíce. Xaverovský háj na druhém břehu vypadal jen jako souvislá černá hmota. Pouze nad vrcholky stromů občas prosvítala noční obloha a záře z dálnice. Erik o sobě začal pochybovat. Pomalu se ho zmocňoval strach. Takovou tmu nečekal. Došlo mu, že zapomněl na nejdůležitější věc, která by se mu teď náramně hodila. Baterku. Ten lov bude muset zrušit a vrátit se domů, protože tohle nemůže dopadnout dobře. Někam spadne nebo uvízne a nevrátí se domů. Jenže ten pokémon! To bylo velké lákadlo. Jestli ho chytí, tak bude jediný, kdo ho ve třídě má. Bude nejlepší a všichni spolužáci budou žadonit, aby jim prozradil, kde ho našel.

Vytáhl mobil, pustil aplikaci a čekal, jestli se mu načtou nějací pokémoni v dosahu. Na břehu rybníka jednoho zpozoroval. Za svitu malé diody mobilu a hvězd se k němu vydal. Byl to vzácný kousek, ale ne tak zajímavý jako Kangashan. Úlovek byl během chvilky jeho. Na tmu si pomalu zvykal a mobil docela slušně osvětloval cestu. Opatrně, aby někam nezapadl, se vydal kolem rybníka k lesu. Nakonec to nebude tak hrozné.

Od břehu rybníka vedla úzká stezka do temného lesa. Erik se zastavil a zaposlouchal. Slyšel jen běžné zvuky lesa a vzdálené silnice. V nejbližším okolí bylo ticho. Došel k cestičce a s velkou radostí na mobilu zpozoroval, že v dosahu se nachází další pokémon. Malé stopy signalizovaly, že je ještě daleko, ale je tu. Se zatajeným dechem vkročil na tmavou cestu a statečně pokračoval dál. Srdce mu bušilo jako o závod. Světlo mobilu slabě osvětlovalo nejbližší okolí a větvičky stromů tvořily hrůzostrašné stíny. Možná to nebyl tak dobrý nápad, pomyslel si a zastavil se. V lese najednou vše utichlo. Chvíli se zaposlouchal. Všude kolem se rozprostíralo zlověstné ticho. Posvítil si dál na cestu a zkontroloval, že jde správně. Pokračoval pár desítek metrů a stopy jej začaly navádět do hustějšího porostu. Rozhlédl se, jestli neuvidí nějakou další pěšinu. Velice pomalu a pečlivě hledal, až uviděl úzkou mezeru v hustém křoví. Vypadalo to, jako by tudy nedávno někdo šel a cestu si proklestil. Malé stopy na displeji mobilu ho vedly stejným směrem. Zatajil dech a začal se prodírat skrz roští. Světlo diody mobilu osvětlovalo zem dostatečně, ale nemohlo svítit všude. Obličej a ruce měl rozedrané od trnitých větviček. Vzdorovitě se prodíral dál a zvětšoval prosekanou cestu. Po několika metrech a značné námaze se zastavil. Srdce mu bušilo jako o závod a jeho sípavý dech byl jediným zvukem, který slyšel. Jak tohle ráno vysvětlí mámě, to nevěděl. Poškrábaný obličej a potrhaná bunda, to bude pořádný průšvih. Uprostřed myšlenek na rodiče strnul. Před ním nalevo se ozval stejný zvuk, který vydával při svém pohybu on sám. Jen o pár metrů dál se někdo nebo něco prodíralo křovím. Možná další lovec, kterému tohle místo prozradil ten mladík. Podíval se na mobil, přibližoval se k cíli, který byl přesně ve stejném směru. Neslyšel nakonec špatně, neškádlí ho jen jeho podvědomí? V lese se opět rozhostilo ticho. Najednou se ozvalo hlasité pípnutí, které v tom tichu znělo jako siréna. Stav baterie na mobilu se povážlivě snižoval. Tím, že si Erik celou dobu svítil malou diodou v mobilu na cestu, vybíjel se mu mobil podstatně rychleji. Bude muset zrychlit, jinak mu baterka v mobilu nevystačí a mobil se vypne.

Vydal se tedy dál rychlejším tempem a odhodlaně se prodíral skrz pichlavé šlahouny a tvrdé větvičky. Podle stop na displeji mobilu se již blížil, ale druh pokémona zatím nepoznával. Hluk, který vydával svým pohybem, přehlušil všechny ostatní zvuky lesa. Konečně se stíny větví osvětlené mobilem začaly prodlužovat a Erik znenadání vypadl ze křoví na malou mýtinu. Několikametrový prostor v lesním porostu byl ohraničen pichlavým křovím, vyvrácenými pařezy a zbytky rozřezaných stromů. Světlo mobilu osvětlovalo větší část palouku, zvrásněného rozrytou zemí.

Mobil signalizoval nejen blízkého pokémona, ale také docházející baterii. Sakra. Musí to stihnout. Podíval se pozorně na displej a začal se po mýtině rozhlížet. Konečně ho spatřil. Na levém okraji volné plochy se pyšně vystavoval Kangashan. Erika naplnila velká radost. Nakonec to dokáže a bude nejlepší lovec ze třídy. Tohle nesmí zkazit. Pomalu si začal připravovat potřebný pokéball a soustředil se na velice důležitý hod. Možná jeho nejdůležitější hod vůbec. V doslechu zapraskala větvička. Neslyšel něco? Nepohnul se ten pokémon nějak víc. Ten zvuk jde od něj. Podíval se na pokémona přes displej a ten tam stále poskakoval. Osvětlené křoví se za ním slabě hýbalo. Zvuk ohýbaných a lámaných větví byl o něco silnější. Safra, oni tam snad dali efekty. Ten pokémon se hýbe víc a víc, a okolí taky. Sklopil mobil a podíval se. Mžitky před očima z osvětlení mobilem mu nic nového neodhalily. Znovu zamířil mobil na místo, kde stál pokémon. Ostré světlo diody mobilu na chvilku osvítilo tmavší skvrnu. Vedle pokémona se zaleskly dva blyštivé odrazy. Erik hodil pokéball. Ze křoví se ozval chraplavý řev a noc ožila. Temná masa křoví se pohnula a s hlasitým dupotem se blížila k Erikovi. Kangashan na mě útočí, blesklo mu hlavou. To snad není možné, to je nějaký nový update nebo se mi to zdá? Erika přemohl strach. Tohle nebylo normální, to sakra není na displeji, ten pokémon tady ožil a jde po mě. Erik začal couvat, rychle se otočil a rozběhl se na druhou stranu od pokémona. Mobil v Erikově rozechvělé ruce osvětloval okolní keře, stromy a vytvářel hrůzné obrazce. Dusot a hrůzné skřeky ho pronásledovaly. Děs v jeho hlavě pracoval na plné obrátky a on utíkal jako o život. Ne, on utíkal o život. Rozrytá zem a větve mu stěžovaly pohyb, ale zatím i v té tmě vše úspěšně přeskakoval. Zvuky pronásledování nepřestávaly. Mobil ozářil pár metrů před ním něco žlutého. Erik pohled směřoval na to místo a přehlédl tak větší výmol. Noha mu uklouzla a on zakopl. S hrůzou si před obličej nastrčil ruce a zmírnil tak pád. Rukama se zabořil do měkké rozčvachtané hmoty rozprostřené na žluté látce. Zvuk za jeho zády se stále přibližoval. Rychle se zvedl a posvítil si na zem pod sebe. Žlutá látka byla vlastně potrhaná bunda. Jeho ruce se lepily směsí mazlavé nasládle páchnoucí hmoty s vytrčenými bílými větvičkami. Světlo diody mobilu osvítilo celou scénu. Pavel. Erik vstal a hrůzou začal ječet. Na zemi ležel mrtvý Pavel nebo to, co zbylo z jeho těla. Oblečení bylo potrhané, umazané krví a vnitřnostmi. Větvičky nebyly větvičkami. Část hrudníku byla prokousaná skrz a odhalovala vyhřezlé vnitřnosti. Jedna ruka chyběla. Světlo mobilu nemilosrdně odhalovalo zbytky potrhaného obličeje jeho nejlepšího kamaráda.

Erik stále hlasitě ječel a s vytřeštěným výrazem ve tváři hleděl na tu zkázu. Najednou ho mohutná síla zvedla jako peříčko ze země a vyhodila ho do vzduchu. Leknutím přestal křičet. Zdrcujícím pádem po nečekaném saltu si vyrazil dech. Pokusil se vstát, ale bolest v pravé noze byla nesnesitelná. Škrábání a ryčení se začalo ozývat z několika směrů. Možná ze všech. Erik bezmocně ležel na zádech a naslouchal přibližujícímu se dusotu. Další rána jako beranidlem ho odmrštila několik metrů dál na bok. Následovaná další a další. Co to pro boha bylo. Ječel hrůzou a bolestí. Nemohl se zvednout ani nijak pohnout. Náraz střídal náraz. Levou ruku měl ochablou, ale v pravé ruce držel stále mobil. To není možné, aby ten pokémon ožil. Světlo mobilu pomalu tmavlo. V poslední chvíli, než displej pohasl, si Erik všiml, že pokémon je bezpečně chycený v pokéballu. Po dalším nárazu do žeber ucítil, jak jím projela ostrá bolest. Odletěl jako hadrová panenka a narazil do Pavlova těla. Už nedokázal pohnout ani hlavou, ani křičet. S posledním zbytkem vědomí pomyslel na mámu s tátou. Zvuky ryčení přehlušil hluk kousání a trhání…

Mladý myslivec v maskáčích potichu odložil dalekohled s nočním viděním na lavici posedu. Nasadil si kšiltovku s jelením parožím ve znaku a usmíval se. Pohled na mýtinu s hodujícím stokilovým kňourem s obřími páráky a přicházející bachyní s několika mláďaty ho potěšil. Ještě pár večeří a celá prasečí rodinka bude pořádně vykrmená. Brzy nadejde čas lovné sezony. Tentokrát to bude on, kdo bude mít v mysliveckém spolku největšího uloveného divočáka. A ne jednoho. Láskyplně se podíval na mýtinu a pomyslel si, jak je snadné ty mazlíčky vykrmit.

 David Urban, Praha 01.12.2016