Začiatok...

Louisiana, 1890

"Haló! Halóóóó! Kde si? Kde si?" ozval sa zúfalý hlas v starom dome na rohu ulice. Ten hlas patril Alexandrovi... Kričal a hľadal svojho dobrého kamaráta. Keď podišiel bližšie k izbe, z ničoho nič namiesto kamaráta zbadal iba nehybne ležiace telo dievčiny na zemi. Dievčina bola celá od krvi. No ale nevyzerala ako z tej doby. Vyzerala až príliš moderne. Iphone, slnečné okuliare, slúchadlá a taktiež mala pri sebe aj nejakú záhadnú kartičku. Zodvihol ju a prezeral si materiál, z ktorej bola vyrobená, nakoľko v živote nič také nevidel. Bolo na nej napísané jej meno. Volala sa Jessica Alexandra a narodila sa v roku 1997. Z kartičky zistil, že má aj rodičov. Zatiaľ kým skúmal všetky tieto veci, pod oknami sa to hemžilo Diegovimi pätolízačmi. Kto je Alexander a kto Diego a jeho pätolízači?

Alexander Read je miestny zlodijíček, záhadný lámač sŕdc, no predovšetkým úhlavný rival Diega, pretože sa mu snaží prekaziť jeho plány. Diego Arantes je miestny šerif, ktorý terorizuje a drancuje mestečko New Orleans odkedy sa dostal k funkcii. Jediný človek, ktorý mu v tom môže zabrániť je Alexander. Ale on nie je len hocijaký obyčajný chlapec - zlodejíček. Je totiž aj upír! Ako sa mu to prihodilo??? Jeho matka Lera bola vyznávačka všelijakých čarodejníckych praktík. Jednou s jej obľúbených vecí bolo rozprávať sa s mŕtvymi dušami a upírmi. Bola fanatička do čiernej mágie čo sa nakoniec odrazilo aj na jej malom synčekovi. Narodil sa ako upír! Jeho rovesníci ho kvôli tomu odmalička vyčleňovali z kolektívu. Vždy, keď sa jeho matka objavila na ulici, začali na ňu pokrikovať: "Čarodejnica, čarodejnica, vráť sa do pekla!"

Jedného dňa sa miestny šerif rozhodol, že ju dá upáliť kvôli tomu, že sa jej bál a samozrejme ju aj on považoval za čarodejnicu!!! Diego zneužil situáciu a ľudí. Prišli s fakľami až k Lerinym dverám.

Našťastie o tom vedela a svojho syna skryla do najmenšej škáry v dome, do ktorej sa zmestil len tak akurát. Šerifovi ľudia prehľadali celý dom, prevrátili ho hore nohami, ale malého chlapca nikde nenašli. Po čase čo vyrástol, vyrábal "zaujímavé" situácie jedna radosť. Ľudia ho mali radi ale aj nenávideli. Bol to vreckár, okrem toho rád kradol aj jedlo ako každé dieťa, ktoré nemá nikoho. Jednoducho malý uličník. Ale na druhej strane bol aj človek, ktorý si vážil spravodlivosť. Bol opakom šerifa. Skôr než Diego stihol do bodky vymyslieť svoj diabolský plán, dokázal mu ho prekaziť. A keď ho už mal vymyslený, tak či tak mu ho černokňažník Alexander ako ho ľudia prezývali dokázal prekaziť. To boli tie momenty, kedy ho ľudia považovali za hrdinu. Alexander mal našťastie aspoň nejakého dobrého priateľa. Volal sa Mark. Bol jediný, ktorý neriešil jeho pôvod. Bral ho takého aký je. Samozrejme vedel, že je upír. No ale neriešil to. Jedného dňa na Reada vypísali odmenu. Musel sa ukryť. Nevedel kam. Jeho dobrý priateľ Mark mu poradil nech sa ukryjú do starého domu na rohu ulice. Prešli pár krokov a vošli dnu...

Alexandrovo divné správanie

Alexander začal panikáriť: "Čo teraz? Čo mám robiť? Neviem kde je Mark a dokonca toto dievča ani nepochádza z nášho sveta," dievča sa odrazu začalo pomaličky preberať a on si všimol, že to zranenie je iba povrchové. Chcel ju dopraviť k lekárovi, ale v tom mu napadlo, že keby ho zbadali bolo by po všetkom... No v pravý čas sa objavil Mark.

"Vďaka bohu!" zvolal Alexander. Poprosil Marka či by ju tam neodviedol. Koniec koncov o ňom nikto nevedel, že mu pomáha. Mark samozrejme neváhal a hneď išiel s Jessicou Alexandrou k Hugovi najlepšiemu lekárovi v meste.

V meste bol veľký rozruch. Samozrejme kvôli Readovi. Diego a jeho pätolízači prehľadávali každý kúsok New Orleans, ale po zlodejíčkovi ani stopy. "Zmizol!" povedal podráždeným hlasom Diego. Poslal svojich najlepších mužov aby ho našli. Ale on už bol ďaleko. V štáte, kde moc šerifa a jeho kumpánov nesiahala.

Read požiadal o prichýlenie, ale namiesto vrelého privítania sa dočkal pušiek a vidiel. Nekontrolovateľne sa rozzúril. Vyceril svoje tesáky a hlbokým a tajomným hlasom upíra povedal: "Občania mesta New Jersey chcel som od vás pomoc a ochranu, ale zradili ste ma a za to draho zaplatíte!" ľudia sa v tom momente preľakli. Zrazu z hluku občanov vystúpil starosta a prehovoril.

"Toto je pre teba!" a položil pred neho truhlicu. V nej sa nachádzali dlhoročné úspory mesta. Tí, ktorý tam boli si v tom momente medzi sebou začali pošuškávať, že čo to bol za nápad dať všetky úspory mesta nejakému polo - človeku polo - netvorovi. Čo iné im v tejto chvíli aj ostávalo. Jeho čudné správanie pokračovalo aj naďalej. Bol akoby v tranze. Proste nebol to on. Bol akoby začarovaný. Diego zatiaľ vo svojej kancelárii spriadal plány ako ho definitívne dolapiť respektíve zabiť!

Alexander si zrazu spomenul na to dievča, ktoré videl v tom čudnom dome. Chcel ísť za ňou, ale nepamätal si cestu. V bol takom silnom tranze. Odrazu sa stalo niečo prekvapivé. Alexandrovi ako keby niekto vymenil mozog. A hádajte čím to bolo? Bolo to Jessicou Alexandrou. Tým záhadným dievčaťom z iného sveta. Ostal zrazu v rozpakoch. "Mám ísť za ňou a risknúť svoj život alebo mám ostať v dočasnom bezpečí?" po kratšom váhaní sa rozhodol. "Idem za ňou," vybral naspäť do Louisiani zachrániť dievča, ktoré možno zmení jeho osud...

Návrat do New Orleans

Na ceste späť ho zachytila silná búrka. Široko ďaleko nič. Iba samá pustatina. Ako tak blúdil odrazu sa pred ním objavil motel. Na koľko bol so silami na konci rozhodol sa tam ubytovať. No ešte nevedel čo ho čaká.

Kľúče od izby mu dala záhadná žena. Bola strednej postavy, mala tmavohnedé vlasy a orieškovo-hnedú farbu očí. Dozvedel sa od nej, že je jediný hosť. Keďže bol unavený, tak sa ani v najmenšom nad touto situáciou nezamýšľal a išiel si hore po schodoch ľahnúť do postele.

Odrazu sa ozval rachot! Alexander celý vyplašený zbehol dole po schodoch. A to, čo videl, by mu nikdy nenapadlo. Tá žena mala pred sebou čarovnú guľu! V duchu si povedal: "Panebože! Čo je zač?!" žena prehovorila...

"Poď sem pocestný, poď bližšie, neboj sa, niečo ti ukážem," váhal, ale po chvíli sa predsa len rozhodol, že pristúpi k nej. Čo sa mu ukázalo v guli ho šokovalo! Videl svoju budúcnosť. Videl tam svoje deti ako s nimi šantí, na sekundu sa tam zjavila tvár nejakej ženy, ktorá sa mu zdala povedomá a zbadal tam však aj hroziace nebezpečenstvo. V tom momente sa videnie rozplynulo a neznáma žena sa zrazu vyparila.

 V moteli ostal sám. Nasledujúce ráno, ešte skôr než vyšlo slnko, vyrazil na cestu. Počas cesty späť narazil na Amy. Bola približne vysoká ako on, mala krásne ryšavé kučeravé vlasy, oči modrej farby, ktorými by vás hneď zaujala. Jej uhrančivý pohľad stál za to a postavu mala ako lusk. Spýtala sa ho na meno.

"Ako sa voláš pocestný?"

Alexander zjavne ešte očarený jej osobou odpovedal nezrozumiteľne. "Som A...A... Alexander," po chvíli sa však už osmelil a začal. "Rozhodol som sa ísť do New Orleans, pretože ma tam čakajú dôležité povinnosti. Ochrániť mesto pred miestnym "diktátorom" Diegom a zachrániť život jedného dievčaťa."

"O aké dievča sa jedná?" pýtala sa naďalej.

"Jediné, čo o nej viem je to, že sa volá Jessica Alexandra a asi očividne nie je z nášho sveta."

"Ako to? Vysvetli," Read vycítil v jej hlase, že je až príliš zaujatá touto témou. Radšej sa rozlúčil a čo najrýchlejšie sa pobral do mesta.

Keď tam dorazil, zbadal ho v úplne zúboženom stave. "A teraz čo?" pomyslel si.

Diego sa skoro dočkal I.

Opatrne vkročil do mesta. Žiadna živá duša. Iba domy a prázdnota. To bolo všetko. Ako sa tak pohyboval mestom zbadal niekoho... Ten niekto bol Mark!

"Alexander ty si sa vrátil!" skríkol po šepky a naďalej pokračoval, "Diego a jeho muži na teba chystajú pas..." skôr než to stihol dopovedať, sa pred nimi objavili práve oni.

Alexander zachoval duchaprítomnosť: "Tak čo chlapci, ako sa máme?" jeho otázka nezostala nezodpovedaná.

"My sa máme dobre, ale ty s tvojím kamarátom sa budeme mať ešte lepšie..." "Prečo?" spýtal sa ironicky Read.

"Takže prečo?!" rozzúril sa až tak, že mu navrela žila na hrdle a povedal, "ja ti to hneď vysvetlím!!! Do chládku s nimi!" šerif si v tej chvíli pomyslel, že už s ním nadobro poradil, "ha! ha! ha!" v duchu sa smial. To ešte nevedel čoho čaká. Kým boli uväznení, Alexander si spomenul na to dievča z iného sveta.

"Bohvie, kde je..." hovoril si pre seba. Mark to započul a povedal mu čo sa s ňou stalo.

"Zatiaľ čo si tu nebol, ja a Jessica sme sa ukrývali v starej pivnici v jednom dome. Keď sa v tom dome odrazu objavili tí darebáci, prehľadali všetko až na jednu miestnosť. Hľadali všade, prevrátili dom hore nohami, ale pivnicu si našťastie nevšimli. Uf! Mali sme namále. Tomu dievčaťu som povedal len jedno. Utekaj, čo ti nohy stačia a čo najďalej. Preč z mesta. Ona mi na to povedala:

"Pôjdem pod podmienkou, že pôjdeš aj ty!"

"Veľmi dlho som ju prehováral aby šla a nakoniec sa mi to podarilo," medzitým, čo sa títo dvaja rozprávali, ani v najmenšom netušili, že Jessica Alexandra Markovu radu neposlúchla a ostala v meste!

V boji o vlastný život neváhala použiť všetky ženské zbrane. Mala krásne tmavohnedé vlasy až po pás, modré oči, štíhly driek, no zo všetkého to najdôležitejšie a to inteligenciu.

"Chlapci! Chlapci!" volala na nich medovým hláskom. Len čo šerifovi muži počuli toto sladké volanie pribehli k nej. To však ešte nevedeli čo ich čaká. Vedela, že proti takej presile by nemala šancu. A tak im povedala nech si o ňu zahrajú. Chlapi ani na sekundu nezaváhali a hneď sa pustili do kariet. Po chvíli jeden z nich skríkol.

"Pozrite! On podvádza!" strhla sa obrovská mela. Šerifovi kumpáni sa začali byť hlava nehlava. Alexandra túto situáciu využila a vyparila sa preč vo chvíli, keď do mesta vstúpila záhadná osoba...

Diego sa skoro dočkal II.

Vyzerala zvláštne. Mala na sebe oblek a plášť s kapucňou. Nikto nevedel kto to je a ani čo sa deje. Obyvatelia mesta sa spolu s Diegom a jeho mužmi zachmúrene a udivene pozerali na túto osobu. Po chvíli si sňala kapucňu z hlavy. Bola to žena! Vlasy mala čiernej farby a dlhé asi po plecia, oči zelenej farby a z jej pohľadu sa dal vyčítať hnev.

"Kto si? Čo tu chceš?" vykríkol malý chlapec.

"Volám sa Isabelle a hľadám Alexandra Reada. Prišla som si vyrovnať účty." "Ten je už môj a ja ti ho nevydám!" smial sa jej šerif.

Isabelle pokračovala: "takže vy mi ho nechcete vydať? Okey, ako poviete. Chcela som len pomôcť," jej hlas započul aj Alexander, keďže nebola ďaleko od stanice a pomyslel si.

"Buď ma prišla zabiť kvôli tomu, že som ju minule podviedol a ona sa vďaka tomu skoro zabila alebo ma prišla zachrániť? Bohvie...." Mark sa spýtal čo sa deje.

"Ale nič. Len jedna známa tu je."

"Prišla nás zachrániť?"

"Potom, čo som jej vyviedol naposledy, o tom veľmi pochybujem. Skôr si myslím, že sa ma prišla zbaviť."

"Prečo?" zarazene sa naňho pozrel. Alexander mu odpovedal stručne a jasne.

"Vďaka mne sa skoro zabila," a popritom si v duchu hovoril aká škoda, že to nevyšlo.

Isabelle v spoločnosti šerifa a jeho kumpánov vkročila do miestnosti, kde boli obaja uväznení. Alexander zvolal.

"Jéjda, ktože sa nám to ukázal! Ako vidím, tak si to prežila!" povedal posmešne.

"Ha! Veľmi vtipné," sucho odvetila, "nehovorí sa náhodou, že ten kto sa smeje naposledy sa smeje najlepšie?" poznámka z jej strany ho vôbec nerozhodila. Pokračoval ďalej.

"Veď ak ma zabijú... Aspoň budem mať od teba pokoj," ešte predtým ako odišla mu niečo pošepkala.

"Vrátim sa..." keď hlavný zvonec na kostole odbil polnoc, Isabelle sa potichučky vkradla do miestnosti, kde boli tí dvaja. Stráž našťastie spala hlbokým spánkom a tak sa jej aj s kusom šťastia podarilo uchmatnúť kľúče a oslobodiť Alexandra a jeho priateľa.

"Prečo?" čudoval sa Alexander.

"To je jedno. Hlavne už vypadnime!" vo chvíli, keď opúšťali mesto, zazrela ich Jessica Alexandra a v tej chvíli pochopila, že v tom cudzom meste, ostane úplne sama a bez pomoci.

Jessicino dobrodružstvo I.

Musela nájsť spôsob ako sa neprezradiť a zároveň dostať k Alexandrovi. Vedela, že to nebude jednoduché. Všade naokolo kam sa len pozrela to strážili Diegovi muži. Snažila sa vymyslieť plán, ktorým ich oklame. Lenže ako sama a bez pomoci??? Hm... Premýšľala deň a noc až dostala jedného dňa nápad.

"Čo keby som sa stala jednou z nich?" pomyslela si. Jediné miesto, kde videla kovbojské oblečenie a zbraň bol starý ošarpaný dom na konci mesta. A tak si počkala až do noci, kým zaspia stráže. V noci sa opatrne vkradla do toho starého domu. Otvorila dvere, ktoré nepríjemne zavŕzgali a povedala si: "Do šľaka! Prečo som si ja hlúpa nezobrala so sebou tú lampu!" ako pomaly kráčala nevidiac ani na nos, pod nohami jej praskala drevená podlaha. Odrazu tento zvuk započul jeden z kumpánov a podišiel k domu.

"Kto je tu?! Okamžite vyjdi von! Inak ťa zastrelím!" Jessica od preľaknutia ani nedýchala a celá zbledla, "hm! Je tu niekto?! spýtal sa znova a vošiel dnu. Ako náhle počula, že vošiel dnu zalial ju pot a tie najhoršie myšlienky.

"Čo ak ma uvidí?! Čo sa stane? Podľa mňa ma zabije!" na jej šťastie sa po chvíli neúspešného skúmania vybral preč. Chvíľu počkala a zbadala zápalky a lampu, "fu! Aké šťastie!" potešila sa. Opatrne škrtla zápalkami. Ako si tak blúdila po dome s rizikom, že by ju mohol niekto uvidieť, zrazu vzadu na povale zbadala nejakú hŕbu šiat a ešte niečo iné. Ako sa vraví šťastie praje odvážnym. Tie šaty boli kovbojské oblečenie a tá vec zbraň, "hurá!" skríkla po šepky. V dome prečkala až do rána.

Keď bolo slnko na oblohe, z domu vyšla oblečená ako kovboj. Vlasy mala skryté pod klobúkom aby ju nik nespoznal. Pomaly kráčala ku kancelárii miestneho šerifa. Zabúchala silno na dvere.

"Čo sa deje? Čo horí?" vyletel Diego.

"Nie, nie," povedala snažiac sa mužským hlasom. Bolo vidno, že bola zjavne rozklepaná.

"Kto si?" spýtal sa jej.

"Som Peter a hlásim sa k Vám do služby."

"Prečo chlapče?" opýtal sa záludným hlasom.

"Chcem dolapiť toho zločinca. Akože sa to len volá?"

"Alexander!" odpovedal jej.

"Áno, áno," tvárila sa ako keby nevedela o koho sa jedná, "čo mi ponúkate za odmenu, ak ho dolapím?" opýtala sa nebojácne.

"Ak si si nevšimol jeho portrét, ktorý som dal rozvešať po celom meste, tak tam bolo napísané: Živý - tisíc päťsto dolárov a mŕtvy dvestopäťdesiat."

"Okey, beriem!" prikývla.

Na druhý deň sa Jessica Alexandra vybrala za svojím akože šéfom a pýta sa ho: "Tak teda môžem ísť?"

"Kam?" Diego sa prekvapene opýtal. Ale po chvíli si to uvedomil a zároveň si v duchu pomyslel, že by mohlo aj vyjsť, "ehm.. ehm.." zakašľal a povedal: "no keď chceš, tak choď," medzitým si v hlave vravel, "veď jeho ešte nepozná," rozlúčila sa so šerifom a išla "chytiť" Alexandra Reada...

Jessicino dobrodružstvo II.

Cestovala dňom a nocou. Pohľad na nočnú oblohu bol úchvatný. Hviezdy na oblohe žiarili jasnejšie ako slnko, mesiac bol v splne a toto úchvatné divadlo dopĺňali letiace kométy. No čo si viac priať. Predovšetkým však nebol dôležitý nejaký pohľad na nočnú oblohu, ale dostať sa čím skôr k Alexandrovi. Bez koňa, s troškou vody a bez peňazí sa človeku ide ťažko. Tento pocit ju ešte viac ubíjal ako to, že nevedela, kde sa nachádza. Medzitým Alexander a zvyšok dorazili do Utuhu.

Po dlhej ceste, ktorú strávila sa uchýlila v starom opustenom kameňolome. Ako došla od únavy v momente zaspala. Prebudili ju až zvuky štrku. Mierne ospalá započula ako sa niekto rozpráva, ale len matne. Kto to môže byť?!" zľakla sa. Zvuk smeroval stále bližšie k nej... O chvíľu sa zjavili pred ňou štyri postavy. Kvôli silnej tme nevedela rozpoznať o koho sa jedná. Zobrali ju so sebou.

Jej srdce sa rozbúchalo strachom. Doviedli ju k svojmu náčelníkovi. Potom to zbadala: "To sú indiáni!" pomyslela si v duchu.

"Som Ilči! Náčelník kmeňa Cherokeeov! A ty si kto?" nakoľko nemala na sebe klobúk, ktorý ju maskoval musela sa priznať.

"Volám sa Jessica Alexandra," opatrne povedala.

"Aaa... dievča ktoré sa hrá na kovboja sme tu ešte nemali..." povedal usmievajúc sa po pod fúzy, "čože tu chceš?" pýtal sa ďalej. Nebola si istá či môže povedať pravdu a tak radšej klamala.

"Zastavila som sa tu prenocovať, pretože idem do Connecticutu hľadať zlato," náčelník jej na to odpovedal.

"Moja zlatá, vieš vôbec kde sa nachádzaš?"

"Nie," odvetila.

"Si v Oregone! Ale ak sa ti chce podstúpiť takú dlhú cestu nedbám. Keď ti mám povedať pravdu, nikdy som nepočul o tom, žeby sa v Connecticute nachádzalo zlato."

"Ale čoby... Ani si neviete predstaviť aké haldy toho sa tam nachádzajú. Taktiež som počula, že vraj aj diamanty tam sú!" klamala naďalej a popritom sa v duchu modlila, aby jej na to klamstvo skočil. Podarilo sa!

"Dobre uzavrieme dohodu. Obidvaja chceme zlato. A ty mi to zlato donesieš!"

"Aký zisk z toho budem mať???"

"Tri k desiatim," povedal náčelník.

"Hej! Hej! Hej! Stop!" nahnevala sa, "takže ja jediná čo viem, kde ho nájsť budem mať menej?! Žiadne také! Pol na pol alebo nič. Moja posledná ponuka," náčelník Cherokeeov s nevoľou súhlasil s jej ponukou. "Potrebujem koňa aby som sa tam mohla rýchlejšie dostať," Ilči súhlasil, no pod podmienkou, že pôjdu s ňou dvaja muži.

"Ak ma klameš, tak ťa dám zabiť!" rázny tón v jeho hlase hovoril za všetko. Či chcela a či nie musela sa prispôsobiť. Veď koniec koncov jej šlo o život. Vybrala sa tam v spoločnosti náčelníkových mužov. Putovali nepretržite cez rieky, močiare, či po mostoch nad priepasťami. Až sa v polovici cesty zastali a rozhodli sa, že si oddýchnu a načerpajú sily. To bol ten moment! Jessica vedela, že má jedinečnú šancu im ujsť a naďalej hľadať Alexandra. Hneď ako nastala tma a indiáni zaspali, využila túto situáciu. Potichučky sa priblížila k spiacim indiánom a obidvoch ich zabila. To bola jediná možnosť aby ju neprenasledovali. Pobrala si pušku, nožíky, vysadla na koňa a vydala sa na opačný smer dúfajúc, že je to smer, ktorý ju dovedie k Alexandrovi...

Utah

Po ceste stretala rôznych ľudí až sa nakoniec jedného z nich opýtala: "Nevideli ste náhodou tohto muža?" vytiahla portrét, na ktorom bol znázornený Read.

"Áno, videl som ho. Zastavil sa u mňa v bare a dokonca s ním išli ešte jeden muž a jedna žena."

"A náhodou neviete kam mal namierené?"

"Povedal, že má namierené do Utahu."

"Takže do Utahu. Hm..." zamyslela sa Jessica.

"Mám Vám ešte s niečím poradiť?" opýtal sa barman.

"Nie, ďakujem toto mi stačí," odvetila. Rozlúčila sa a vybrala sa smer Utah.

Keď prišla do Salt Lake City - hlavného mesta, videla tam veľa ľudí, obchodov s potravinami, samých cirkusantov a zabávačov, ale nikde Alexandra a tých dvoch.

"Kdeže len môže byť?" povedala si. V dave zbadala trojicu ľudí, "tí vyzerajú ako by sem nepatrili..." pomyslela si a podišla k nim bližšie. Jeden z nich otočil, pretože zachytil, že sa k nim blíži nejaký tieň, "Ale..." ani nestihla vykríknuť od radosti, pretože jej hneď reflexívne zakryl rukou ústa aby ho neprezradila.

"Áno, som to ja. Ale buď ticho! Nechcem aby si nás prezradila. Okey?" zašepkal jej do ucha. Jessica na znak toho, že pochopila jeho slová prikývla.

"A mimochodom. Musíme sa z tohto davu čo najrýchlejšie vypariť," poznamenala po šepky Isabelle. Rozhodli sa, že sa skúsia nenápadne preplaziť cez dav. Potom, ako sa dostali von, zbadali, že sa im stratil Alexander. Nastala panika...

"Kdeže len je!?" zúfalo skríkol Mark.

"Ticho! Prezradíš nás!" utíšila ho Jessica Alexandra a pokračovala ďalej. "Hm.. možno ho niekto prepadol a zobral so sebou," povedala premýšľajúc nad tým, kde by sa mohol práve nachádzať... V jednej veci však mali smolu. Nemohli sa spýtať nikoho kde sa nachádza, pretože zbadali vyvesený portrét Alexandra na kancelárii miestneho šerifa.

"To som nevedela, že už aj tu je vydaný naňho zatykač a pochybujem či je ešte vôbec tu," začudovane hľadela Isabelle.

"V poriadku. Nájdeme ho," upokojoval ju Mark.

"Podľa mňa je určite tu!" povedala Alexandra. Po chvíli uvažovania a dohadov sa napokon rozhodli, že prehľadajú celé Salt Lake City len aby ho našli.

Alexandrov starý známy

"Aha! Koho to tu máme? Nie je to náhodou slávny a vychýrený Alexander Read? Čo robíš v Utahu?"

"Aaale... prišiel som ťa pozrieť ako sa ti darí Thomas," Thomas DeRose je šéfom bandy, v ktorej kedysi pôsobil aj Alexander.

"Pamätáš si na to ako si nás podviedol?!"

"Ja?! Podviedol?! Kdeže!" tváril sa zarazene a akoby by si nič nepamätal.

"Hej! Takže ty si na nič nepamätáš? Asi ti to budem musieť pripomenúť!" povedal už celkom slušne naštvaný. "Nejaké dva-tri roky dozadu sme spolu boli v malinkom mestečku štátu Pennsylvánia akože sa len volalo?"

"Nazareth, Nazareth, Thomas," odpovedal mu Read a popritom sa provokačne pousmial.

"Presne tak! A vieš čo sa tam prihodilo?"

"Viem! Dostal som ťa!" naďalej provokoval Thomasa.

"Takže tebe to príde vtipné?! Spustiť poplašné zariadenie, nechať nás tam samých, ujsť s lupom a iba sa prizerať ako nás zatýkajú?!"

"Čo ja viem. Systém šikovnejší vyhráva!" napľul DeRoseovi do tváre a dodal, "smoliari ostanú navždy iba smoliarmi," túto vetu však nemal povedať. Thomas vytiahol spoza opasku nôž a priložil mu ho ku krku.

"Vieš čo sa stane, keď ti prejdem týmto po tepne?" spýtal sa.

"Ty a tvoji nový pätolizači budete mať čo upratovať," ironicky poznamenal.

"Ha! Ha! Ha! veľmi vtipné Alexander. Ale ešte predtým než ťa zabijem mám otázku."

"Počúvam!"

"Dostalo sa ku mne, že sa tu nachádza nejaké dievča z iného sveta."

"Aké dievča? Nechápem," Alexander sa tváril ako keby o ničom nevedel.

"Rád by som ti to priblížil, ale zatiaľ viem len toto."

"Hm... bohvie kto je vlastne zač," povedal Read a popritom sa naďalej tváril, že stále nevie o čo sa jedná.

"Dám ti úlohu! Nakoľko viem aký si prefíkaný a úspešný zlodej - bandita, tak si myslím, že by nemal byť pre teba problém nájsť ju a doviesť mi ju!" domnieval sa, že by mohol vedieť, kde sa nachádza. Alexander pochopil, že Thomas naozaj túži po tom, aby sa k nemu dostala a zároveň vedel, čo je schopný narobiť so svojou korisťou. Hlavne v záujme seba samého a dievčiny, o ktorej si myslel, že by mohla byť kľúčom k jeho úspechu prehovoril.

"Túto úlohu dávaš mne?" zasmial sa s chuti, "takže teraz ma dobre počúvaj. V prvom rade vieš veľmi dobre aký som klamár. V druhom rade myslíš si, že by sa mi ju chcel ísť hľadať, keď nemám ani najmenšieho poňatia kde by mohla byť? A za tretie. Načo by ti vlastne bola?"

"To jedno! Pôjdeš ju hľadať a basta! Ak nie, tak zomrieš!"

"Dobre...dobre..." povedal otráveným hlasom, "avšak aj ja mám otázku."

"Akú?"

"Čo budem mať z toho keď ti ju privediem?"

"Uvidíš. Nechaj sa prekvapiť," mrkol naňho DeRose.

"Ach... zas tieto tvoje prekvapenia," dodal na záver rozhovoru a vybral sa ju nájsť.

Thomasov hnev

Alexander ani v najmenšom netušil, kde by sa mohla nachádzať: "Čo teraz?" pomyslel si. Stál zamaskovaný na rohu krčmy a očami sa snažil z pomedzi x, ypsilon ľudí nájsť práve ju. Po chvíli si uvedomil, že to takto nepôjde a vybral sa do davu, či sa náhodou neukrýva v ňom. Ako prechádzal davom, videl iba zúbožených, bohatých i bežných ľudí, no po Jessice Alexandre ani stopy, "musím ju nájsť. Bezpodmienečne. Inak bude po mne. Údajne," zasmial sa v duchu, "alebo žeby naozaj??? Ale kdeže, už nevymýšľaj!" vravel si pre seba, "ak má údajne niečo pre mňa znamenať, tak ju musím nájsť a to bez debaty!" hľadal všade. V baroch, domoch, v pivniciach až mu nakoniec ostal ešte jeden dom... "buď to konečne vyjde alebo nie," pomyslel si a zaklopal na dvere. Tie sa odrazu otvorili a zjavila sa pred ním nejaká žena.

"Kto ste?" spýtala sa ho.

"Som A..." na chvíľu zaváhal lebo nevedel či jej môže svoje skutočné meno.

"Ako sa voláte?" opýtala sa znova.

"Som Andreas Brook."

"Čo tu chcete?"

"Hľadám jedno dievča. Stredne vysoké, tmavé vlasy asi po zadok, a mala so sebou veci, ktoré nepochádzajú z nášho sveta. Nenachádza sa náhodou u Vás?" "Možno áno a možno nie," záludne odpovedala.

"Takže áno?" z jeho otázky bolo cítiť nadšenie.

"Ak áno, neublížite jej?"

"Práveže naopak. Chcem jej pomôcť a tým pádom aj sebe."

"No dobre. Poďte ďalej," po chvíli dôkladného prezerania ho pustila dnu, "je v úplne zadnej miestnosti," Alexander podišiel bližšie k dverám, ktoré boli mierne pootvorené a zaklopal.

"Je tu niekto?" v tom spoza rohu vykukla Jessica a skríkla.

"Alexander ty si sa vrátil!"

"Kde sú Mark a Isabelle?"

"Nemám ani poňatia. Išli po nás. Ja som sa stihla v poslednej chvíli ukryť sem, ale netuším čo sa stalo s nimi."

"Thomas!" pokrútil hlavou.

"Kto je to?" prekvapene sa opýtala.

"Ale nikto... len môj starý známy, ktorého som zradil."

"Pekne. Super... Vidno, že máš rád nadväzovanie vzťahov, kde ide o život," poznamenala s "nadšením".

"Ha! Hah! naozaj vtipné. Budeme sa tu hádať alebo už pôjdeme?"

"Dobre, poďme už!" rozlúčili sa a išli nájsť tých dvoch. Nenápadne prechádzali celé mesto a snažili sa ich nájsť do kým... Tresk! Jessica omylom zakopla a padla na drevené bedničky, ktoré sa pod ňou zlomili. Na ich smolu stál neďaleko Thomas aj so svojimi chlapmi.

"Kto je tu? Vyjdite von! Okamžite!" Alexandrovi s Jessicou ostávalo jediné. Vyjsť spoza domu, kde sa skryli a čakali kedy Thomas a jeho muži zmiznú niekam preč.

"Ktože sa nám tu zas ukázal!" DeRose sa zákerne pousmial, "takže vy ste mi chceli nebodaj ujsť? To bol len vtip, že? Lebo viete ako by to skončilo? Predovšetkým to vieš ty, Alexander!" zazrel po ňom.

"Ujsť práve tebe? V živote nikdy by som takúto vec nespravil. Zradiť ťa druhýkrát sa mi už nechce. Som rád, že som ešte na žive."

"Keďže si ma chcel znova podviesť, tak teraz niečo uvidíš," bez mihnutia oka nabil zbraň a zabil pred sebou idúci pár. Ľudia sa preľakli, "mám pokračovať? Či sa radšej vzdáš a obaja pôjdete pekne krásne so mnou?"

"V poriadku. Ideme s tebou," vedel, že keby sa nevzdá, ako by to pokračovalo. Za chvíľu už boli pred DeRoseovym brlohom.

"Do komory s nimi!"

"Šéfe, nie náhodou za mreže?" spýtal sa jeden z kumpánov.

"Dobre... Nebuď múdry, ale radšej rob, čo ti hovorím, inak ťa odstrelím..."

"Rozumel som pane," prikývol.

"No tak vidíš. Načo čakáš?? Už tam dávno mali byť," zaviedol ich až pod zem, kde sa nachádzala komora a zamkol ich tam.

"Hej chlapi! Strážte ich a nedovoľte za žiadnu cenu ujsť! Inak nás dá povešať! Je to jasné?"

"Áno, Mike," zatiaľ, čo boli zavretí a strážení, v meste sa akurát činil Thomas. Dal len tak popraviť polovicu občanov. Tí, ktorí sa tomuto vyhli, mali aj tak smolu. Ich domy nechal vypáliť a stali sa z nich bezdomovci. To ale nebol ani zďaleka koniec. Časť chlapcov vo veku desať až trinásť rokov poslal pracovať na miesta, kde bolo jasné, že neprežijú. Ostatným chlapcom spoločne so zvyškom mesta len dve možnosti: Buď sa stanú jeho sluhami a armádou zároveň alebo ich nechá v sekunde popraviť. Bez váhania sa radšej dali do jeho služieb. Pokiaľ sa toto všetko dialo, Alexander spoločne s Jessicou Alexandrou si dohovárali v komore plán ako ujsť.

Úspešný útek!

Dni a noci zavretí v tmavej komore, s jedlom, ktoré sa len sotva dalo zjesť a s vodou, ktorá mala horší pach než močovka, boli už obidvaja na dne. Nevideli ani svetlo. Doslova surové zaobchádzanie. Ale jednu vec však vedeli a to, že sa musia odtiaľ dostať. Lenže ako? Dvere boli strážené, okno nikde a síl nebolo toľko aby sa prehrabali po pod zem.

"Čo teraz?" spýtal sa úplne vyčerpaný Alexander.

"Neviem. Naozaj netuším," odpovedala mu. Kým sa oni dvaja rozprávali o tom, čo spravia, Thomas si v kancelárii prepočítaval svoje zisky.

"Aký som šikovný! Normálne, že nemám konkurenciu!" tešil sa z tohto pocitu, "a dokonca mám aj Reada a tú záhadnú dievčinu... Vlastne mám všetko, čo som chcel. Nepustím ich?" pomyslel si, "ibaže ak to spravím, Alexander ma môže zničiť. Takže ostanú tam, kde sú a hotovo!"

"Vieš čo Jessica?"

"Netuším."

"Prídem na to ako sa odtiaľto dostaneme," povedal zamyslene.

"Počúvam."

"Musíme sa zbaviť stráží."

"Akým spôsobom?" spýtala sa Jessica.

"Práve nad tým uvažujem," počas toho ako uvažoval, jeho bývalý spojenec vyslal svojich mužov na sever do Montany, aby si podmanil i toto územie, pretože vedel, že sa tam nachádzala veľmi dobrá strategická poloha vďaka uhliu, ktoré ho tam bolo požehnane. Jessica Alexandra započula čudný rachot.

"Niekto sem ide! Počujem kroky. Preber sa!" budila ho, pretože začínal byť ospalý. Dvere na komore sa otvorili a v nich DeRose!

"Čo tu chceš?" ozval sa Read.

"Prišiel som sa ťa niečo opýtať."

"Vrav!"

"Vedel by som vás aj prepustiť, ale pod podmienkou, že budeš so mnou spolupracovať. Môže byť?"

"Ani za nič!" Alexander skríkol čo mu sily stačili.

"Okey! Ty si sa rozhodol. Budeš tu aj s tou dievčinou dovtedy, do kým nezmeníš svoje rozhodnutie alebo do kým tu obidvaja nezomriete!" bachol dverami a odišiel.

"Ach! Ty si dobrý mamľas!" hnevala sa na Alexandra, "možno sme mali šancu oslobodiť sa a ty to takto pokazíš. Prečo??"

"Hm..." mykol plecom.

"Nič viac len hm?! No ty si mi pomoc," krútila nad ním hlavou, "ja sa radšej podvolím a budem s ním spolupracovať, keď ty nechceš!" ako sa pomaly blížila k dverám odrazu sa pred Alexandrom otvoril portál.

"Stoj!" okríkol ju, "poď sem," Jessica Alexandra sa zastavila a podišla k nemu. Pozrela pred seba a uvidela ho tiež.

"Portál. Lenže kam?" zamyslela sa.

"To ti veru neviem povedať. Odkiaľ vieš, že je to portál?" prekvapil sa.

"Z kníh. Sem tam čítam knihy, kde sa vyskytujú práve portály," odvetila.

"Aha. Chápem a zároveň viem, že je to naša jediná šanca na únik."

"Okey Read, idem do toho," obaja skočili dnu a zmizli.

Medzi svojimi

Len čo vyšli z portálu ich čakalo prekvapenie.

"Kde to sme?!" skríkla od prekvapenia Jessica Alexandra.

"Doma," odpovedal jej.

"Doma???" nechápavo naňho pozrela.

"Teda čo sa mňa týka. Toľko upírov a iných tvorov som snáď videl možno len v knižkách. Wau! Pozri na ten zámok!" drgol ju.

"Pekný, pekný. A čo to je vlastne za zámok?"

"Ty naozaj nevieš čo je to za zámok?"

"Nie, neviem," pozrela sa naňho odmerane.

"V tom zámku sídli Vlad III."

"Ten čo pil krv? Lord Dracula, že?"

"Áno, je to on..." zahundral po pod nos, "bože, čo vy ľudia máte stále s tou krvou? Čo ak existujú aj upíry, ktorí radšej pomáhajú ako pijú krv?"

"Ukáž mi jedného."

"Napríklad ja?"

"Ale... teba teraz nepočítam, pretože ťa v podstate považujem za človeka. Myslela som iných."

"Okey, okey," pousmial sa, "spravím ti prehliadku! Čo ty na to?" spýtal sa jej.

"Dobre. Môže byť," s úsmevom odvetila.

Viedol ju pomedzi košaté stromy, na ktorých sa vynímali listy modrej farby, popri vodopádoch bordovej farby, na oblohe žiarili krajšie hviezdy ako sa len dajú predstaviť. Mesiac bol v splne, samé čarodejnice, trollovia, netopiere... Až prišli k domu, kde bola menovka: Amelia Read.

"Tu bývala tvoja matka?" trúfalo sa opýtala.

"Áno, správne sa domnievate," ozval sa hlas spoza ich chrbtov.

"Kto si?" Alexander sa otočil.

"Som Jack," predstavil sa.

"Okey, Jack. Poznal si ju?"

"Samozrejme. Bola to inteligentná bytosť. Vždy vedela pomôcť, poradiť, nikdy sa nevykašľala na nikoho a ako jedna z mála mala triezvy úsudok v každej situácii. Či jej to vyhovovalo alebo nie."

"Ako dlho si upírom?" opýtala sa ho Jessica Alexandra.

"Odkedy si pamätám. Čo tu robíte?" spýtal sa naspäť.

"Dostali sme sa sem náhodou. Cez portál. Sme na úteku," odvetila.

"Tu sa nemáte čoho obávať. Ste tu v bezpečí! Môžete tu byť koľko len budete potrebovať."

"Ďakujeme," vošli dnu a tam zbadali všeličo. Napríklad bol tam tradičný čarodejnícky kotol, metly, malá knižnica, pavučiny i truhlica. Podišli bližšie k nej a nakoľko nebola zavretá ľahko ju otvorili.

"Oblečenie!" obaja sa potešili, pretože ich už bolo značne poznačené. Keď ho vytiahli, vyzeralo ako nové.

"Vyzerá dobre!" povedala Jessica Alexandra. Neďaleko od truhlice bola dvoj posteľ.

"Posteľ!" povedal víťazoslávne Alexander a natešene si ľahol a spoločne s ním aj Alexandra. Ráno, keď sa prebudili, obliekli sa do nových šiat, ale keď chceli ísť jesť spomenuli si, že nemajú so sebou žiadne jedlo. Chvíľu rozmýšľali ako to vymyslia. Po chvíli ho niečo napadlo.

"Čo tak si niečo uloviť?"

"Čože?! Ani náhodou! Surové mäso jesť nebudem! Ty si sa zbláznil!"

"Okey, tak buď hladná," nakoľko je však už veľmi škvŕkalo v bruchu, že sa to ani opísať nedalo, rozhodla sa, že sa premôže.

"Dobre dám si aj ja."

"Aleže niekomu tu zachutilo mäsko..." povedal provokačne.

"Nerieš to! Som hladná a to je všetko! Okey?!"

"Rozumiem," Alexander si požičal luk a išiel niečo uloviť. Úlovok sa mu vydaril! Bol to pekný mohutný jeleň, "nech sa páči," doniesol jej rozporciovaného jeleňa Jessice.

"Um! um!" už pri pohľade na to ju napínalo.

"Hhh..." škodoradostne sa pousmial. "Chutí?"

"Veľmi," znechutene naňho pozrela.

"Som rád," ironicky odvetil.

"Ako sa odtiaľto dostaneme k Markovi a Isabelle?" nahlas sa zamyslela.

"Ja viem kadiaľ," ozval sa Jack.

"Uf! Vy ste ako duch!" zľakla sa.

"To len tak? Veď my sme Vám nepomohli."

"Síce ste mi nepomohli, ale tak či tak ste ma potešili mladý pán Read."

"Čím?" zarazene sa pozrel na Jacka.

"Tým, že ste sa vrátili. Aj keď ako počujem, tak len na chvíľu. No beztak ma potešilo to, že sa tu zas zjavil niekto z rodu Readových."

"Nechcem vás dvoch rušiť, ale kde je tá cesta?"

"Vidno, že ste nedočkavá," pousmial sa.

"Viete, keď keby aj Vám išli po krku, tiež by ste boli nedočkavý."

"To máme akože skočiť? To si hádam robíte srandu? Veď je to neuveriteľná hĺbka," prevrátila očami.

"Chcete ešte nájsť svojich priateľov?"

"Samozrejme!" odvetil Alexander.

"Tak skočte!"

"Neviem či je to dobrý nápad," obávala sa.

"Poradím ti. Zavri si oči, narátaj do tri a skoč," hneď ako to dopovedal skočil do priepasti. Chvíľku síce otáľala, ale nakoniec poslúchla jeho radu. Zavrela oči, narátala do tri a skočila za ním.

Svet z budúcnosti

"Au!" skríkla po dopade na zem.

"Kam sme sa to dostali?" ozval sa jej spoločník.

"Vitaj u mňa doma!"

"Aha," zvláštne sa zatváril.

"Dobre si počul. Toto je môj domov."

"A má aj nejaký názov ten tvoj domov?"

"Vítam ťa v San Diegu v Kalifornii!"

"Wau!" Alexander pozeral s otvorenými ústami.

"Čo sa deje?"

"To sú autá, že? Tie čudné plechové veci na štyroch kolesách," ukazoval pred seba.

"Presne tak. Prekvapený?"

"Bez debaty! Čo je to blikajúce nad nami?"

"To je semafor. Keď svieti červená autá musia stáť, oranžová znamená, že môžu štartovať svoje motory a zelená, že môžu ísť."

"Zaujímavé. Čo je zač tá čudná doska s kolieskami?"

"Skateboard. Poď so mnou!" povedala a ťahala Reada so sebou.

"Kam ma ťaháš?!" rozčuľoval sa.

"Uvidíš. Nechaj sa prekvapiť," prišli k dverám s menovkou Petry. Alexandra sa chystala zaklopať na dvere, no v tom ju vyrušil Read.

"V akom storočí sa nachádzame?"

"V dvadsiatom prvom."

"A rok?"

"2016."

"Pre boha! Veď to sme sa len tak "prebehli" dvomi storočiami??!"

"Áno, uhádol si," konečne zaklopala. Dvere sa otvorili a tam stál chlapec asi starý ako ona, "James!" skríkla od radosti.

"Sestrička! Kto je tamten?" spýtal sa jej brat.

"Alexander Read a pomáha mi pri úteku."

"Ty a útek?" zasmial sa.

"No vidíš," pokývala hlavou.

"Aaa... pred kým vlastne utekáte? opýtal sa ich.

"Pred Diegom Arantesom," odpovedal mu Read.

"Kto to je?"

"Je to náš šerif - tyran," odvetil.

"Šerif a tyran?"

"Veru!"

"Čo také spravil?"

"To by som nechcel zažiť... Koľko by si tu chcel stráviť?"

"Týž..."

"Mesiac!" skočila mu do reči.

"Mesiac??? Ty si sa pomiatla?!" Alexandra sa rozplakala.

"Prepáč... Toto som prehnal," nastalo ticho. Po chvíľke trápneho ticha sa ozvala Jamesova sestra.

"Čo povieš na to keby som ti mesto poriadne ukázala? Prosííím," tým očiam, aké nahodila sa nedalo povedať nie a tak súhlasil.

"Hurá!" jej priam víťazoslávna reakcia bola silnejšia ako radosť futbalistov, keď sa stanú majstrami sveta.

"Kedy vyrazíme?" nedočkavo sa spýtal.

"Ako vidíš je už neskoro. Takže asi zajtra."

"V poriadku. Vaa!" zívol si, "Máš pravdu. Som unavený. Kde budem spať?" spýtal sa.

"V hosťovskej izbe," povedal James.

"A kam mám ísť, aby som sa tam dostal?"

"Choď hore po schodoch a druhé dvere vpravo."

"Vďaka," schody hrôzostrašne vŕzgali a praskali, "druhé dvere vpravo... druhé dvere vpravo... A! Už to mám," na dverách bolo napísané: Hosťovská izba, "zak tu to je!" otvoril dvere a čakalo ho prekvapenie.

"Pre Kristove rany!" skríkol.

"Niečo sa deje?" ozvalo sa posmešne zdola.

"Nie, nič sa nedeje. Všetko je v poriadku."

"Tvoj spoločník je zvyknutý očividne na luxus ako vidím. No a teraz luxus mení na akože luxus," zasmial sa jej brat.

Alexander stál pred posteľou a pomyslel si: "Sem si mám ľahnúť? Veď sa to celé rozpadá, ale musím priznať, že je to vždy lepšie ako spať na zemi," ľahol si a zaspal.

"Vstávaj! Vstávaj!" budila ho Jessica.

"Čo? Chcem ešte spať!"

"Poď niekoho ti predstavím!"

"Dobre..." prikývol.

"Stoj! Najprv sa prezleč. Tam máš šatník," na schodoch ich už čakala jej kamarátka.

"Toto je Ava," predstavila ju.

"Ahoj, som Alexander."

"Odkiaľ si?"

"Som z New Orleans. A ty?"

"Bývam o dva bloky ďalej."

"Čo sú to bloky? A čo to držíš v ruke?"

"On nevie čo sú to bloky? A čo držím v ruke? Dúfam, že si len srandu robí."

"Nie, nerobí," odpovedala jej kamarátka.

"Z akého si storočia?"

"Z devätnásteho??! Hlúposť!"

"Ozaj! Prisahám!"

"Tomuto mám veriť?"

"Áno. Ešte k tomu je aj polovičný upír."

"Okey. Nech vycerí zuby či je to pravda."

"Dobre, ale už chcem vedieť čo to máš pri sebe."

"Tablet."

"Aha..."

"Je to zariadenie, kde môžeš hrať rôzne hry, volať s ním niekomu, písať si s druhými alebo si tam ukladať nejaké veci. A už ukážeš tie zuby či je to fakt pravda?"

"Žiadny problém," vyceril ich na ňu.

"Už ti to na sto percent verím."

"Jessica, myslíš si, že akože ma v týchto šatách neodhalia?"

"Kto? Kdeže. Dôveruj mi."

"Pokúsim sa..."

"Ava, včera večer som sa rozhodla, že mu spravím prehliadku mesta? Čo ty na to? Ideš s nami?" pozrela na kamarátku.

"Že váhaš!"

"Kde si? Poď už! Čo tam stojí ako prišpendlený? pomyslela si. "Jáj, jasne. Veď zbrane! Bože, aká som... vravela si Jessica Alexandra. Podišla k nemu a povedala mu. "Takéto "hračky" to je niečo pre teba. Mám pravdu?"

"Aké hračky? Žiadne nevidím," Alexandra otázka zarazila.

"To sa len tak hovorí. Ach.." povzdychla si. Nakoľko nemáš pri sebe ani dolár, tak netuším akoby si si to chcel kúpiť. A ešte jedna vec: Pochybujem, že máš zbrojný pas."

"Čo je to zbrojný pas?"

"Doklad na to, aby si si ju mohol kúpiť oficiálne."

"Ten bohužiaľ nemám. Čo už... Hold smola," Alexander síce s ťažkým srdcom, ale predsa sa pohol od výkladu, "aha! Metro! Pôjdeme metrom?" spýtal sa ich.

"Odkiaľ poznáš metro?" prekvapili sa.

"Presne nejakú takúto podobnú stavbu som videl v novinách a bolo tam písané, že Londýnske metro, 1890. Odtiaľ to viem."

"Už rozumieme a keďže kvetinárstvo je trochu ďalej pôjdeme ním," povedala Ava. O chvíľu boli pri kvetinárstve.

"Konečne sme tu!" obe sa potešili.

"Už ho začínam mať plné zuby s tými jeho neustálymi otázkami," pošepkala Jessice.

"Máš pravdu. Ber to tak, že on nie je z nášho sveta," dodala naspäť.

"Rozumiem, rozumiem."

"Niečo sa deje? Čomu rozumieš?" započul ich.

"Ale nič. Všetko je okey."

"Ako poviete. Prečo sme práve išli sem?" opýtal sa.

"Ava potrebuje kvety."

"Načo?"

"Na kvetinovú slávnosť."

"Zaujímavé... Kvetinová slávnosť..." pomyslel si a spoločne s nimi vošiel dnu.

"Dobrý deň!"

"Zdravím," pozdravila sa kvetinárka.

"Poprosila by som Vás tri kusy snežienok, potom dva narcisy, jeden hyacint a osem tulipánov," povedala Ava.

"Bude to všetko?"

"Áno," prikývla.

"Mám Vám ich zabaliť zvlášť či spolu?"

"Poprosím Vás spolu," žena jej ich úhľadne zabalila do baliaceho papiera a položila na pult.

"Koľko to bude stáť?" spýtala sa Jessica Alexandra.

"Dvadsaťpäť päťdesiat," odpovedala.

"Nech sa páči," zaplatili a vyšli von s obrovskou kyticou kvetou. Po chvíli sa Alexander pýta.

"Koľko máš rokov Ava?"

"Devätnásť. A ty?"

"Rovnako."

"Vyzeráš staršie," jemne si ho premerala.

"Vieš... to je tou bradou."

"Hh..." pousmiala sa.

"Chodíš do školy či pracuješ?"

"Ako vidím tvoj nový frajer je utáraný!" podpichovala Jessicu.

"To nie je môj frajer. Ty trubka," zmračila obočie a zazrela na ňu.

"Dobre... dobre... Čo si hneď taká? Veď som si len srandu robila. Chodím do školy. A ty?"

"Jaa... povedzme, že mám práve prázdniny. Ava, čo robievaš vo voľnom čase?" naďalej vyzvedal.

"Chodím na hodiny spevu."

"Takže si speváčka?"

"Začínajúca."

"A baví ťa to?"

"Celkom áno."

"Aký žáner hudby máš rada?"

"Pop!"

"E... čo to je?"

"Moderná hudba."

"Ahaa... Okrem tohto ťa ešte niečo baví?"

"Samozrejme!"

"Napríklad?"

"Mystika a s ňou veci spojené!" suverénne odvetila.

"Okey."

"Teba to neprekvapilo?" obidve na chvíľu naňho pozreli.

"Podľa mňa to nie je až také čudné," popritom ako sa naďalej rozprávali a kráčali, odrazu sa pred nimi objavila para vystupujúca zo zeme. Z nej sa vynoril Diego!

"Ou! Nie. Čo teraz?" ozvala sa Jessica Alexandra.

"Utekajme!" povedal Read.

Kam sme sa to dostali?

"To je ten Diego?!" spýtala sa ich.

"Áno, je to on," odpovedala jej kamarátka.

"Pozri sa Alexander!" Jessica ukázala prstom naľavo.

"Jeho muži... Sme zablokovaný!" neveriacky si povzdychol.

"Čo teraz?" zľakla sa Ava.

"Ava, cestovala si už niekedy v čase?"

"Nie."

"Super, tak budeš mať premiéru. No a teraz sa obe modlite aby som to mal pri sebe."

"Čo?"

"Zázračnú guľu, ktorá nás prenesie v čase."

"Už ju máš?"

"Hľadám!" prehrabával všetky vrecká.

"Ako ty možno máš čas, ale my nie! Pridaj! Už sú skoro tu!"

"Mám!" vylovil ju z vrecka na kabáte a hodil ju o zem. V tom momente sa vyparili.

"To bolo o vlas!" vydýchli si.

"Mám otázku."

"Áno, Jessica. Počúvam."

"Kde sme?"

"To ani Pán Boh netuší," mykol plecami.

"Výborne! Čo budeme teraz robiť? Síce sme mu zatiaľ ušli, ale ako vidím, veľmi sme si nepomohli. Veď tu nič nie je," Ava sa bezradne obzrela.

"Ale! Nebuď taká skeptická," ozvala sa kamarátka, "ako sa hovorí: Vždy sa dá nájsť riešenie."

"Okey, ty vieš."

"Pravdu povediac ani ja teraz neviem."

"Výborne! Tak to sme skončili..."

"Ava, teraz ma počúvaj!" prísne sa na ňu pozrel.

"Počúvam."

"Buď budeš stále hundrať a môžeš ísť sama. Alebo sa pokúsiš aj ty nájsť nejaký spôsob, ktorý nám pomôže. Môžeš si vybrať."

"V poriadku. Beriem ten druhý. Predstava toho, že môžem zomrieť, ak sa od vás odpojím ma desí. Ostanem radšej s vami a pokúsim sa niečo vymyslieť."

"No nemysli si, že keď si s nami si automaticky v bezpečí," povedal Read, "poviem ti to tak: Keď budeš robiť to, čo ti poviem, poprípade tvoja kamarátka, všetko bude okey, ale ak pôjdeš spôsobom, že všetko zvládnem sama, tak neručím zato, že sa ti nič nestane. Pochopila si?"

"Áno. Idem nájsť drevo!"

"Čakaj Ava, pôjdem s tebou," ozval sa, "Alexandra, zvládneš to tu zatiaľ sama?"

"Jasne. Bez problémov," prikývla.

"V poriadku," odvetil Alexander a šiel za Avou. Po chvíli natrafili na dub.

"Dobre. Strom sme našli, ale ako ho chceš odseknúť?" z tašky vytiahol šnúru a povedal.

"Prosím ťa, nájdi mi nejaký dobrý, pevný konár a dva väčšie kamene, ale nech nie sú oblé."

"Idem," povedala a začala ich hľadať po celom lese.

"Čakám tu už hodnú chvíľu a ona nikde... Nieže sa jej niečo stalo?! Mal by som sa asi ísť pozrieť kde je," ani nestihol spraviť krok a ona sa zjavila aj s konárom a kameňmi, "no hurá! Kde si bola tak dlho???" hneval sa.

"Predsa nájsť tie veci," povedala urazene, "chcela som ti aj niečo povedať, ale keďže si takto zareagoval ako si zareagoval, tak nič nepoviem."

"Čo už len také si mi chcela povedať?"

"Už som povedala, že nie!"

"Okey, tak prepáč. Stačí?"

"Ešte porozmýšľam," zatiaľ, čo rozmýšľala nad tým, či mu odpustí, on si zatiaľ spravil sekerku.

"Už si sa rozhodla?"

"Ešte nie. Len pekne rúb," trvalo jej to, ale predsa sa vyjadrila, "áno, odpúšťam ti a chcela som ti povedať, že som objavila civilizáciu!"

"Čo?!" pozrel na ňu s vyvalenými očami.

"Dobre si počul."

"Majú tam jedlo?"

"Neviem. Až tak podrobne som to nezisťovala."

"Aha.." povedal sklamane, "zistila si vôbec niečo bližšie?"

"Áno, ak si to tak vezmeme."

"Hovor! Nenapínaj ma."

"Všimla som si, že ich je tam celkom dosť."

"Koľko asi?"

"Približne päťdesiat."

"To je naozaj veľa."

"Veru."

Alexander narúbal zopäť klátov dreva a išli naspäť. Keď sa vrátili, netrpezlivo ich čakala Jessica Alexandra.

"Kde ste? Trvalo vám to."

"Kým sme našli to správne drevo... a kým som to narúbal, tak to chvíľu trvalo."

"Okey, nemáš tu náhodou tablet?" opýtala sa jej.

"Vieš o tom aké máš šťastie? Asi..."

"Neviem, ale tuším."

"Síce ho tu mám, ale či bude fungovať..."

"Prečo by nemal?"

"Čo ak sa s ním niečo stalo, kým sme sem cestovali?!" podotkla.

"Podľa mňa nie," povedala suverénne. "Radšej ho už vytiahni," Ava ho začala vyťahovať z kapsy, ktorú mala so sebou.

"Načo to potrebuješ?" spýtal sa jej.

"Chcem zistiť, čo zač tá civilizácia."

"Aha. Myslíš si, že ti tu pôjde signál?" ironicky sa spýtala Jessicy.

"Vyskúšame," v momente, keď sa jej prst dotkol vypínača, Alexander zrazu vykríkol.

"Pozrite!"

"Kam?"

"Na oblohu," pozreli sa hore a tam pterodaktyl! Letel príliš nízko.

"Čo teraz?!" obe sa zľakli.

"Musíme sa skryť."

"Alexander, kam?"

"Hocikam len nech nás nezbadá lebo je po nás."

"Aha! Tam v skale je nejaká diera!"

"Veď to je jaskyňa! Vidíš aká si šikovná Ava!" pochválil ju Read, "a teraz okamžite tam!" len čo sa skryli, zaznel výstrel!

Keď to nevyjde s cestovaním v čase...

"Poďte von! Okamžite!" povedal neznámy mužský hlas a po chvíli vyšli z jaskyne, "kto ste?" pozrel nich.

"Kto ste Vy?" opýtal sa Read.

"Som detektív Jake Fischer a za mnou stoja moji muži!"

"Aký detektív? Kde je šerif Diego a jeho muži??!" čudoval sa.

"Tí už tu bohužiaľ nie sú," zákerne sa pousmial detektív.

"Chcete mi povedať, že sú mŕtvi?"

"Áno."

"Aha. Kde sa nachádzame a čo od nás chcete?"

"Kde ste? V štáte Saskatchewan."

"Veď to je Kanada!" prekvapil sa, "my sme v Kanade, šerif a jeho muži sú očividne mŕtvi a pred nami stojí nejaký detektív, ktorý ich možno zabil..."

"Presne tak... presne tak..." dodal Fischer.

"Nejako som pri tomto všetkom stratil pojem o čase. Chcem sa opýtať aký je rok?"

"Je rok 1893," odpovedal mu jeden z Fischerových mužov.

"Fantázia," ironicky sa zasmial.

"Tiež si myslím," s "nadšením" poznamenala Ava, "dobre, dobre.. Čiže tí "domorodci" vlastne neboli domorodcami?"

"Ani náhodou! Ha! Ha! Ako jednoducho som vás dostal. Jááj, ste naivní," povedal detektív, "takže buď sa stanete mojimi väzňami alebo to urobíme inak. Originálne," uškrnul sa.

"Väzni? Vieš čo mi môžeš... Ja tvojim väzňom nebudem a bodka!" odvrkol Read.

"Ale... ale... niekto sa nám tu vzpiera? Máš smolu. Kebyže chcem, tak ťa môžem okamžite zabiť."

"Ach!" Alexander povzdychol si a povedal, "aby si to správne pochopil som trošku vo výhode."

"Ty? A prečo? Povedz."

"Skôr než by si vystrelil, mňa by tu už nebolo!"

"Okey, tak ukáž," smial sa Jake.

"Pozri!" ukázal mu svoju dlaň.

"Čo teraz?" zarazene povedal detektív. V Readovej ruke sa zjavila Fischerova zbraň.

"Hej! Odkiaľ to máš, zlodej?!"

"Ja a zlodej? Preto, že tebe to vypadlo?"

"To som prekvapený. Ako mi to mohlo vypadnúť?" obzeral sa.

"Máš dieru na puzdre."

"Ale!"

"Veď sa pozri. Neklamem ťa."

"Ozaj! Do kelu! Som slepý..."

"Veru, to si. Normálne som ťa dokázal takpovediac zhypnotizovať," smial sa Read.

"Ujsť mi len tak ľahko nemôžeš, pretože zatykač platí aj tu. Takže sa mi buď dobrovoľne odovzdáš alebo ťa budem musieť zabiť. Máš možnosti. Vyber si."

"Vieš, ktorú si vyberám?"

"Počúvam."

"Ani jednu," strčil do detektíva a spoločne s Avou a Jessicou bežali čo najďalej ako sa len dalo.

"Čo tu stojíte?! Za nimi vy hlupáci! Chcem tú guľu čo má v tej kapse!" rozkázal svojim mužom.

"Švihaj! Švihaj!" súria Reada tie dve.

"Pokoj! Keď ma budete takto súriť, nič z toho nebude. Je to jasné??!!"

"Áno."

"Už to mám!" vybral ju z kapsy, ktorú mal na sebe.

"Už ju konečne hoď!"

"Aha, tu ste!" zvolal Fischer.

"Maj sa detektív," posmešne odvetili a Read ju hodil na zem. Guľa sa po dopade premenila na hmlu, vďaka ktorej zmizli.

Krátka zastávka v Kanade

"Jéj! Aká nádherná príroda. Pozri Ava! Toľko stromov som snáď v živote ešte nevidela. Fuuha!" Jessicin pohľad smeroval ešte aj inam, "tie krásne drevené domčeky pokryté snehom. Jednoducho Nádhera!" slnečné počasie dodávalo tejto atmosfére ten pravý duch krásnej zimy. Takto opantaný ako stratené duše sa pohybovali Ottawou - hlavným mestom Kanady. Ako si tak vykračovali mestom, Ava zrazu skríkla.

"Aha, tam tie výklady so šatami sú nádherné!"

"Hhh..." zasmial sa Read a pokračoval, "vieš koľko libier budú stáť?"

"Dvadsať?" odvetila.

"Bol to len vtip moja milá, že?"

"Čo asi iné! Jejda! Snáď si nemyslíš, že som taká hlúpa?"

"To vieš len ty."

"Ha! Veľmi vtipné," nastalo nezmyselné ticho. Po chvíli prehovorila Jessica.

"Konečne sa ideme pozrieť na tie šaty?"

"Noo... už ideme," povedal nie dvakrát nadšene.

"Vedel si o tom, že sa tu nachádzajú Veľké medvedie jazero, Veľké jazero otrokov, Hurónske jazero či napríklad ešte aj Lake Champlain?"

"Jediné, o ktorom som počul Ava, je Veľké medvedie jazero. Odkiaľ poznáš tie ďalšie?"

"Učili sme sa ich v škole," odpovedala mu.

"Už mi je to jasné!"

"Chcela by som vedieť ako to tu vyzerá v lete," zamyslela sa Jessica Alexandra.

"Aj my! Súhlasíme! Či hovorím iba sám za seba?"

"Ale kdeže. Aj ja by som to chcel vidieť," ozval sa Read, "ten hustý lesný porast. Typická Kanada."

"Máš pravdu," odvetila Ava.

"Nie sú náhodou pre Kanadu typické aj medvede?"

"Sú ale buď rád, že sme ich ešte nestretli," pousmiala sa Ava. Konečne prišli k výkladu.

"No čo dievčence? Ktoré by ste si kúpili?" ironicky poznamenal Read, keď sa pozrel na ceny.

"Ak by som sa mala rozhodovať srdcom, tak tam tú nádhernú krvavo-červenú róbu. Čo povieš Jessica?"

"Tá je nádhernááá!" rozplývala sa.

"Ak sa mám rozhodovať rozumom, tak žiadne. Bohužiaľ tie ceny sú nad moje financie a to nielen práve teraz, keď nemám po ruke ani penny, ale všeobecne. Moja pokladnička na to ani v najmenšom nevystačí. Takže tak."

"Čo tvoja Jessica?"

"Počul si Avu?"

"Počul."

"S jej názorom sto percente súhlasím!"

"Dúfam, že tu majú aj nejaké inštitúcie," povedal.

"Aha! Tamto! Pozri!"

"Ava, kam?"

"Tam! Pred seba," ukazovala prstom.

"Vidím a čo teraz?"

"Vidíš čo je tam napísané?"

"Je tam napísané Banque."

"No už ti to došlo?" spýtali sa ho.

"Áno, už som si to preložil v hlave a pochopil. Čiže "veľmi vtipné" dievčatá. Pozor! Veď ťa mohol prejsť ten koč!" skríkol.

"Keď tu jazdia ako blázni..." odpovedala mu Ava, "mám ale otázku..."

"Áno?" otočili sa na ňu.

"Kde sa uchýlime? Či tu budeme po tejto zime pobehovať celý čas pokiaľ nezmrzneme?"

"Kdeže," povedal som smiechom v očiach.

"Takže tým pádom máš nejaký nápad, že?"

"Bez pochýb!"

"Hovor!" netrpezlivo čakali na to, čo povie.

"Všimli ste si nápis na tej budove neďaleko od nás?" otočili sa za chrbát.

"Aha! Je tam Hôtel près de Claude! Konečne nejaké ubytovanie!" potešila sa Ava. Prešli pár metrov a ocitli sa vo foyer. Spravili ešte desať krokov a stáli priamo pred recepciou.

"Dobrý deň, chceli by sme sa ubytovať."

"Koľko by ste chceli izieb?" spýtal sa ich recepčný stojaci za stolom.

"Dve," odpovedal Alexander. "Môže byť dievčatá?"

"Áno," prikývli.

Recepčný vytiahol z regálu dvoje kľúče a podal mu ich.

Poďakovali sa a šli do svojich izieb.

Steny hotela boli vlhké a plesnivé, trámy pukali tak, že človek čakal kedy naňho padnú, hrôzostrašný zvuk vŕzgajúcich schodov pripomínal horor, všade samý prach, jednoducho hrôza! Pohybovali sa veľmi opatrne. Krok po kroku, len aby sa im nič nestalo. Vyšli na poschodie.

"Aha, izba číslo šesť! Som tu. Konečne..." vydýchol si.

"Číslo osem. Sme tu Ava!"

"Poďme sa vyspať. Zajtra vyrážame smerom na juh," povedal.

"Na juh??? To myslíš vážne?" spýtala sa Jessica.

"Myslím to seriózne vážne," odvetil jej s kamenným pohľadom.

"No dobre..." povedala znechutene a mykla plecom.

"Dobrú noc slečny!"

"Dobrú aj tebe," rozlúčili sa a rozišli sa do svojich izieb, kde zaspali hlbokým spánkom.

Ciudad de México

Ráno, hneď ako vstali, Alexander šiel použiť svoju zázračnú guľu.

"Kam to bude?" spýtala sa Ava, keď vstúpila do jeho izby a videla, že v ruke drží prenášač.

"Ciudad de México... Čiže Mexico City."

"Dobre. Jedna otázka."

"Počúvam," odvetil.

"Hablas español?"

"No."

"Ava, ty vieš po španielsky?"

"Len túto vetu a ešte pár slov..."

"Som na tom rovnako," zasmial sa.

"O čom sa rozprávate?" pribehla Jessica.

"O tom, že pôjdeme do Mexika," povedal a hodil guľu o zem. V tom momente sa vyparili z hotela.

"Waauu!" zhíkla Jessica.

"Encantada de conocerte señorita."

"Čo to vraví?" čuduje sa Jessica.

"Vygúglim ti to?"

"No mohla by si."

"Okey, daj mi sekundu. Znamená to: Teší ma pani."

"Aaaha... Ako mu odpoviem?"

"Už to hľadám. Čakaj. Mám to! Pozri," Jessica sa pozrela na preklad.

"Uhm... Tambien yo."

"Vy viete po španielsky?"

"Čo? Vy odkiaľ viete po anglicky?" zostali prekvapený.

"Moja dcéra sa vydala v Británii za miestneho rybára a často ju navštevujem."

"Koľko rokov je už tam vydatá?" spýtala sa Ava.

"Sedem. Vydala sa, keď mala osemnásť."

"Taká mladá???" prekvapil sa Read.

"Veru, taká mladá."

"A inak ako sa voláte?"

"Som Juan Robles. Vy ste?"

"Som Ava Magic."

"Máte zaujímavé priezvisko. Naozaj ste magická?"

"Možno áno a možno nie."

"Čo robíte? Čím sa živíte?" vypytoval sa ďalej.

"Som študentka."

"Aj Vaša kamarátka?"

"Áno, sme spolužiačky. No a čím sa živíte Vy pane?"

"Som rezbár."

"Zaujímavá prácička," podotkla Jessica.

"Čo? Aká prácička? Čo je to za slovo?"

"Je to zdrobnenina slova práca. Ako napríklad máte dom - domček, tak takisto môže byť aj práca - prácička. Je to len krajšie povedané. Rozumiete?"

"Teraz už hej! Prečo ste práve tu?"

"Sme na úteku."

"Pred kým?"

"Pred jedným detektívom z Kanady."

"Kvôli čomu?"

"Tu Alexander je hľadaná osoba."

"Čo si spravil?" opýtal sa ho chlapík.

"Som zlodej a vyhlásili po mne pátranie po celej Severnej Amerike."

"Pretože si zlodej? Keby si bol vrah, tak chápem. Ale to si snáď robíš len srandu?"

"Nie, pane. Za moje dolapenie je vysoké výkupné. Teraz Vám však neviem presne povedať koľko to je."

"Vy dve? Ste jeho sprievod?"

"Správne!"

"No, okey... Máte tu nejaký obchod s potravinami?" spýtal sa Read.

"Samozrejme, že máme! O tom nepochybujte!"

"A kde?"

"Pri miestnom úrade."

"Ako sa volá?"

"Comida en Juan."

"Ďakujeme."

"Niet zač, mládež," rozlúčili sa s neznámym a šli hľadať daný obchod.

"Comida en Juan... Comida en Juan... Aha! Už to mám! Pozrite," Alexander ukázal na starý murovaný dom s červenou strechou, dvoma drevenými oknami a hnedými dverami. Spravili pár krokov a vošli do obchodu.

"Buen dia!" pozdravil sa Read.

"Buen dia!" odzdravil sa obchodník. "Prišli ste si niečo kúpiť k Juanovi?"

"Vy ste už druhý, ktorý hovorí po anglicky. Inak ako viete, že hovoríme po anglicky?" čudovala sa Jessica.

"Prišiel som na to podľa prízvuku. Po anglicky viem preto, lebo sem občas chodia nakupovať Briti a jeden z nich mi daroval španielsko - anglický slovník, aby som nemal problém s komunikáciou. Časom som sa naučil slová a neskôr ich už spájať do viet."

"Ide Vám to celkom dobre," pousmiala sa Ava.

"Ďakujem," potešil sa obchodník.

"Chceli by sme nakupovať, len to má malú chybičku," povedala Ava.

"Akú?"

"Bohužiaľ nemáme pri sebe žiadne pesos," odvetila.

"Aha! Tak to bude problém."

"Mám otázku."

"Počúvam."

"Máte dcéru?"

"Áno."

"Je zadaná?"

"Nie, teda aspoň si myslím, že nie je."

"Uhm..." zatiaľ, čo Alexander "zabával" predavača, Jessica spoločne s Avou "nakupovali". Read ich jedným okom nenápadne sledoval a keď zbadal, že už majú všetko, pomalou chôdzou vzad sa blížil k dverám spoločne s nimi. Obchodník odrazu v Jessicinej ruke zbadal marmeládu.

"Zlodeji! Stojte!" kričal na nich.

"Čo teraz?" prekvapila sa Ava.

"Neboj sa," Alexander vytiahol svoju zázračnú guľu a okamžite ju použil. V tom momente zmizli.

Starý kontinent

Londýn, 1925

"Kde sme sa to ocitli?! Čo je to?"

"Iná svet, slečny."

"Uhm," Jessica sa zatvárila kyslo, "vyzerá to tu ako v Londýne."

"Veď to je Londýn!" povedal Read.

"Ozaj! Pozrite na tie parníky aké sú nádherné! A tam napravo pred nami je Big Ben!"

"Máš pravdu Jess," prikývli.

"Mali by sme zapadnúť do davu. Čo vy na to?" poznamenala Ava.

"Máš pravdu," odvetili. Zrazu započuli nejaký hlas.

"Pomôžte mi! Pomóc! Potrebujem niekoho!" stonavý hlas bezdomovca bol naozaj desivý. Podišli k nemu bližšie, aby zistili v akom je stave.

"Pane, je Vám niečo?" spýtala sa ho Jessica Alexandra.

"Ale kdeže. Takto sa snažím dobehnúť ľudí," zasmial sa žobrák.

"Ach..." Alexander pokrútil hlavou a šli ďalej.

"Aha, ples!"

"Ava, kde to vidíš?"

"Pozri na ten plagát! Na tom stĺpe pred tebou!" Jessica sa naň pozrela a vyčítala z neho, že je to naozaj tak.

"Musíme si zohnať oblečenie."

"A kde?" spýtal sa Read.

"Poďme si ho kúpiť!" prehlásila Ava.

"Tu je!" ukázal Read. Stačilo im prejsť za roh.

"Ako to vieš?"

"Ako to viem? Pozrite sa na nápis," názov obchodu bol Darcy's clothes.

"Máš pravdu."

"Poďme dnu," povedal Alexander.

"Jessica, pozri na tie nádherné róby!" ukázala Ava.

"Waauu! Ale tie večerné šaty. Tie sú podľa mňa ešte krajšie. Tá nádherná tmavomodrá farba vkusne doplnená diamantmi. Som v úžase!"

"Aha! Aký nádherný oblek," potešil sa.

"Len tie ceny sú úžasné! Päťsto libier??! Ha! Nemajú tu snáď niečo lacnejšie?!" čudovala sa Ava.

 "Tamto je niečo!" zvolala Jessica Alexandra.

"Ukáž, pozriem sa," Ava podišla k zvláštnym šatám. "Hmm... To je zaujímavá kombinácia farieb. Čierna, modrá a vínovo červená. Bohvie koľko stoja."

"Počkaj, hneď ti to zistím."

"Našla si cenu Alexandra?"

"Päťdesiat libier."

"Päťdesiat libier za tieto prenádherné šaty? To áno."

"Páčia sa Vám tieto šaty?" spýtal sa obchodník, ktorý podišiel k nej, aby ju obslúžil.

"Veľmi. No bohužiaľ mám pri sebe len doláre."

"Nevadí môžete zaplatiť aj nimi."

"Naozaj?"

"Áno, naozaj. Tak Vás poprosím 62, 93."

"Nech sa páči," peniaze položila na pult, zatiaľ čo on jej zabalil šaty do škatule.

"Ďakujem," povedal obchodník a podal jej škatuľu so šatami.

"Aj ja. Dovidenia."

"Majte sa," odzdravili sa. Keď vyšli von Ava sa čudovala.

"Prečo ste si aj vy nekúpili šaty, poprípade oblečenie?"

"Nevadí, nerieš, nechaj tak," odvetili.

"Dobre. Ako poviete," v tej chvíli jej to došlo, "to tam pôjdem sama?!"

"Uhádla si," zasmiali sa.

"Naozaj vám veľmi pekne ďakujem! Ste "úžasní" priatelia," zazrela na nich.

"Neboj sa všetko bude v poriadku."

"No dobre... Ako povieš," zamrmlala po pod nos. Zistila si z toho plagátu, aj kde sa to koná?"

"Zistila."

"Hovor."

"Ples sa koná v Opere Jamesa Tavaniera."

"Počkaj, nie je to náhodou tá budova pár metrov pred nami?"

"Aká náhoda!" ironicky sa zasmiali. "Dobre Read. Nezdáš sa!"

"Ďakujem dámy. To bola maličkosť. Stačilo sa len dobre rozhliadnuť," prišli pred vchod.

"Si pripravená?" spýtali sa jej.

"Som nervózna," odvetila a popritom sa jej jemne triasli ruky, "čo je mojou úlohou?"

"Získať nejaké informácie," povedal Alexander.

"Aké informácie by to mali byť?"

"Nepotrebujem nič konkrétne. Stačí aby si zistila hocičo, čo si myslíš, že bude pre nás dôležité. Rozumieme si?"

"Rozumieme!" odvetila.

"Okey, tak už choď!"

Ples alebo niečo iné?

Ava vstúpila dnu a jej pohľad ostal nemý. Bola v úžase.

"To je niečo nádherné, čo sa ani slovami opísať nedá. Samá krása. Dvadsiate roky boli ozaj zaujímavé," pomyslela si. "Ale aj tak by som nechcela žiť v tejto dobe. Som rada, že žijem v dvadsiatom prvom storočí. Tá elegancia, ten šik, vkus, no jedna báseň," naďalej sa rozplývala.

"Slečna, prosíte si aperitív?" spýtal sa jeden z čašníkov, ktorý išiel okolo nej. "Áno, ďakujem," zobrala si pohár a v momente, keď sa išla napiť, všimla si záhadnú postavu, "prihovorím sa tej osobe? Zdá sa mi povedomý. Tak to skúsim. Aspoň zistím kto je to zač. Ehm... ehm... Prepáčte. Kto ste?" neznáma sa otočila. V tom momente ho spoznala. Bol to Fischer! "do - do - dobrý večer," sotva to zo seba vykoktala.

"Dobrý večer, slečna," odpovedal, "čo Vy tu, ak sa smiem spýtať?"

"Ja?"

"Áno, Vy slečna."

"Prišla som si zatancovať."

"Hm. Hhh..." zasmial sa Fischer. Zrazu sa tam zjavila mladá slečna! Krásne, dlhé tmavohnedé vlasy, orieškovo tmavé oči, strednej postavy. Na prvý pohľad krásavica ako vystrihnutá z časopisu. Síce sa odlišovala farbou svojej pleti, mala krásnu snedú pleť. Ale to bolo najmenej. Alexandrovi už bolo dlho a tak sa rozhodol to risknúť a vošiel dnu. Nielen tak hocijako. Pred divadlom zázračne našiel pohodený kostým a obliekol si ho na seba. Keď vošiel dnu, očami hľadal Avu, ale namiesto toho, uvidel tú záhadnú mladú slečnu.

"Je mi nejaká povedomá. Odniekiaľ ju poznám. Ale odkiaľ? Odkiaľ, že ju len poznám," zamyslel sa. "Aha! Už viem. Annabelle-Mirai! Ha! Táto moja kráska!" povedal si uštipačne, "Kde sa tu len táto nabrala... Prečo je tu? Prišla mi kaziť náladu? Uvidíme."

Annabelle-Mirai je bývalá Alexandrova láska, ktorú mal kedysi ozaj veľmi rád. Ale je to už dávna minulosť. V súčasnosti je to medzi nimi no ako by som to nazval. Proste... um... Rozhárané. Tak by som to pomenoval. Prečo? Pretože kedysi dávno sa mali veľmi radi až tak, že čakali spolu dieťa. Malo to byť dievčatko a mala sa volať ako jej matka. Rodičia dievčiny neboli spokojní, že sa nachádzala v inom stave. Mala len pätnásť! To by nebolo pre nich to najhoršie. Rodičom sa hlavne nepáčilo to, z akých pomerov a najmä akej farby pleti bol Alexander. Chceli ju vydať iba za chlapca, ktorý vyzerá ako ona a je slušný a pracovitý. Ale najhoršiu vec, ktorú od nej požadovali, bolo, aby sa nejako zbavila toho nenarodeného dieťaťa a to len preto, že ho čakala s bielym chlapcom. Mirai to kategoricky odmietala. Jedno aj druhé, pretože milovala Alexandra a tešila sa na potomka. Nepomohlo... Keďže bola pod obrovským tlakom, tak to bolo nepríjemné aj pre jej ešte nenarodenú Niccolle. Obrovský stres si nakoniec vyžiadal najhoršiu daň! Annabelle potratila!!! Od tohto momentu sa utiahla hlboko do seba. S nikým nechcela mať nič spoločné. Hlavne nie so svojimi rodičmi. Slovné spojenie láska k inému odvtedy u nej neexistovala. Povedzme si, ktorá žena a či dievča by chcelo prísť takýmto spôsobom o dieťa? Myslím si, že žiadna. Musela sa nejako pozviechať, ale samozrejme nešlo to len tak ľahko. Najviac práve utrpela jej duša. Nevedela čo má robiť, ako má reagovať, jej očakávania, ktoré možno nazvať aj ako obrovskými očakávaniami o vzťahu s jej láskou sa rozplynuli ako para. Toto stretnutie mohlo všetko zmeniť.

Čo teraz?!

Alexander sa k nej približoval pomalými krokmi. Nenápadne sa ju pokúsil osloviť: "Annabelle? Si to ty?"

"Nie, to nie som ja."

"Veľmi vtipné Mirai. Čo tu robíš?" prekvapene sa jej spýtal.

"Prišla som na ples. Čo by si ešte chcel počuť?"

"Toto je presne to, čo som chcel počuť," povedal odmerane.

"Zatiaľ mám dobrú náladu, preto by som bola rada, keby si mi ju nepokazil. Rozumel si?!!!"

"Áno, Annabellka," v sekunde, len čo to dopovedal, sa stalo niečo prekvapivé. Annabelle obkolesil ohnivý kruh.

"Čo teraz?! naľakala sa. Odrazu sa na plese objavila záhadná žena.

"Som Seraphina a prišla som si po teba Annabelle," povedala temným hlasom.

"Si nejaká čarodejnica?" zasmiala sa.

"Áno, som."

"Aha... Pre-páč..." vykoktala zo seba, "mám ďalšiu otázku."

"Len sa smelo pýtaj!"

"Čo odo mňa chceš?"

"Ja od teba? Nie náhodou ty odo mňa?"

"Dobre, dobre, už prestaňte s tým doťahovaním!" vykríkol Alexander.

"Kto je to?!" pýtala sa Seraphina.

"Tento? Neviem, očividne nejaký pomätenec," potom, čo to dopovedala zbledla.

"Tvoj výraz v tvári mi hovorí, že to nie je celkom pravda."

"Ale čoby. Je to tak! Ozaj ho nepoznám!"

"Tieto detské reči ti neuverím."

"V poriadku. Možno ho poznám."

"Ha! Aj som si myslela."

"Čo s ním chceš spraviť?"

"To nechaj na mňa," Seraphina z vrecka vytiahla nôž! "dohrala si Annabelle."

"Nehovor. Škoda, že mám naponáhlo. Alexander guľu!" dal si ju do ľavej ruky a obrovským náprahom cez celú sálu ju hodil smerom k nej. A v tom tresk!

"Guľa sa rozbila! To je len zlý sen..." krútil hlavou.

"Nie, to nie je sen. Jednoducho som sa trafila," zákerne sa pousmiala a pokračovala ďalej v čarovaní až...

"Čo sú zač tieto príšery?" opýtala sa Ava.

"To sú Nemŕtvi," odpovedali jej.

"Nemŕ... ani to nestihla dopovedať a niekto ju odzadu tresol po hlave a takisto aj Annabelle a Alexandra.

Opäť väzenie!

Keď sa prebudili zistili, že sú za mrežami.

"Ach, ty si dobrý..." rozčuľovala sa Annabelle.

"Akože to si myslela mňa?!!!" ozval sa.

"Akože? Ja som to myslela vážne. Ja ťa zabijem!"

"Pokojne, ale už sa odtiaľto nezostaneme, ak to spravíš. A za ďalšie. Ako by si to chcela spraviť, keď nemáš čím... Aha. Nachytala si sa sama! Tak ti treba!"

"Budeš už prosím ťa chvíľu ticho?!"

"Čo? Ešte raz."

"Drž hubu! Prosím ťa."

"Dobre!" odvrkol.

"Mohli by ste sa už prestať hádať? Nebaví ma to počúvať," hnevala sa Ava.

"Ticho!" okríkla ho Annabelle.

"V poriadku už budem ako myška. Nemám už chuť sa ďalej s tebou hádať..."

"Som rada."

"Vidno, že niekto tu chce mať všetko takzvane pod kontrolou," povedal posmešne.

"Ty neprestaneš, že nie??!!"

"Pokojne, nerozčuľuj sa tak Annabellka."

"Keď budeš naozaj ticho, tak to bude lepšie. Vymyslel si už konečne nejaký spôsob ako sa odtiaľto dostaneme?"

"Pracujem na tom."

"Vidíš Annabelle! Máme šancu dostať sa odtiaľto," poznamenala Ava, ktorej ich dohadovanie začínalo liezť na nervy.

"Hm. To zistíme. Mám nápad!" povedal víťazoslávne Alexander.

"Aký?" oči sa im rozžiarili.

"Veď som predsa aj upír! A ako upír, by som mal vedieť prechádzať napríklad cez steny či múry."

"No, že sme sa konečne dopracovali k niečomu rozumnému," zaznelo z úst Ann.

"Riskneme to?"

"Alexander ja ti neviem," Ava sa naňho pozrela neisto.

"Hovorí sa: risk je zisk!"

"Presne Annabelle!"

"Narátam do troch a vletíme do steny. Okey?"

"Môže byť," zmätene prikývli.

"Jedéén, dváá, tri!" vleteli do steny a razom zmizli.

"Prežili sme!" vykríkli radostne dievčatá.

"Áno, prežili ste to," ozval sa hlas za nimi a oni sa otočili.

"Jessica! Ty si živá!"

Jessicin druhý život

"Hej, som na žive."

"Čo sa ti stalo kým sme sa nevideli? Pretože vyzeráš nejako zvláštne."

"Aby ste vedeli niečo sa stalo, respektíve zmenilo. Stala som sa matkou."

"Veď si mladá! Koľko máš rokov? Dvadsať?" čudoval sa Alexander.

"Koľko máš detí?" vyzvedala Ava.

"Tri. Dve dievčatá a jedného chlapca. Áno, trafil si Read. Naozaj mám dvadsať."

"Si sama alebo máš niekoho?" poznamenal Alexander.

"Som sama."

"Ako to?"

"Ten, s ktorým ich mám ma opustil, hneď potom ako sa dozvedel, že bude otcom."

"Sviniar jeden!" povedala Annabelle.

"Veru. Bol to riadny zbabelec," súhlasila Jessica Alexandra.

"Čo mieniš teraz robiť? Ako slobodná matka," podotkla Ava.

"Nájsť si lepšie platenú prácu ako mám teraz a to preto, aby som uživila seba a hlavne moje deti. Lenže to je problém. Lebo kto už len chce prijať do práce ženu s tromi malými deťmi. Nik! Ako všetci dobre vieme. Predávam v obchode s potravinami a alkoholom. Zarábam pätnásť dolárov za týždeň. Čo je žalostne málo pre štyroch ľudí. Ale snažím sa robiť maximum. Zišli by sa mi nejaké peniaze navyše, nebudem klamať. Len kde ich zohnať..."

"Žeby krádežou?" povedala Annabelle.

"Čože?! Chceš aby som skončila v base a moje deti bohvie kde?!! No to nehrozí!! Svoje deti nadovšetko milujem a nedala by som ich za nič na svete! Sú moje šťastie, sú moje všetko. Minule som si kúpila brokovnicu!" povedala nadšene.

"Ty vieš strieľať?" spýtal sa zdesene Alexander.

"Áno, viem."

"Ja lenže žena s puškou... ozaj?"

"Môj bývalý ma to naučil."

"Kde sa nachádzame?" opýtala sa Ava.

"Ste v meste Great Falls v štáte Montana."

"Aha... ale my sa chceme odtiaľto dostať preč. Čo najďalej preč."

"Myslíte celkovo zo Spojených Štátov?"

"Presne tak. Nechcela by si ísť s nami?"

"Kam presne Alexander?"

"Neviem úplne presne, ale myslím si, že najlepšia voľba by bola Anglicko."

"Znie to lákavo, ale neviem."

"Čo nevieš?"

"Či by život tam stál za to."

"Počul som, že napríklad v Birminghame zarobíš oveľa viac."

"Aj keď robím iba takú obyčajnú prácu?"

"Samozrejme!"

"Čo moje deti???"

"Tie by mohli ísť pokojne s tebou," pousmial sa na ňu.

"Hm... Lenže ako sa dostať na loď... Ďalšia vec je tá, že už som si tu aj našla priateľov a nechcem o nich prísť."

"Verím, ale musíš si vybrať. Buď to čo už poznáš alebo možný lepší život. Ozaj ti verím, že starých zaužívaných "vecí" sa ťažko vzdáva, no ako sa hovorí: Zmena je život."

"Rozumiem všetkému čo hovoríš. Asi by som to riskla," prikývla.

"Super!" potešila sa Ava.

"To sa tam len tak prepašujeme?" spýtala sa Annabelle.

 "Peniaze nie sú, takže musíme len takýmto spôsobom. Za pokus to stojí. Čo poviete dámy?"

"Máš pravdu. Len už by sme mohli ísť a nielen sa o tom rozprávať, pretože nám odpláva loď."

"Poďme!" volal na ne. V poslednej chvíli sa nenápadne dostali pomedzi ostatných cestujúcich, ktorí nastupovali. Loď mala namierené do Británie.

Southampton

Po vyše týždňovej plavbe dorazili na Britské ostrovy.

"Kde presne sme sa doplavili?" pýtal sa Alexander.

"Do Southamptonu," odvetila Jessica.

"Ako si na to prišla?" Ava na ňu prekvapene pozrela.

"Je tam tabuľa s názvom: Vitajte v meste Southampton..." povedala nie dvakrát nadšene, "viem, že si to myslel v dobrom, ale mohli by sme sa už konečne dostať aj hlbšie do Európy. Najprv Londýn a teraz Southampton... Čo vy nato?" opýtala sa ich.

"Máš pravdu Jessica," prikývli.

"Ale kam?"

"Dobrá otázka, ale odpoveď na ňu nepoznám," povedala Ann.

"Pozor!"

"Kde? Čo?" zľakli sa.

"Pozor, stráže! K zemi!"

"Uf! To bolo tesné," obe si vydýchli, "už sme mohli byť v kaši. Vďaka Read."

"Hlavné je, že nás nespozorovali, pretože ak sa nemýlil, tak tie stráže sa plavili s nami."

"To je pravda!"

"Fajn, ale mohli by sme sa pohnúť ďalej. Aha, nie je tamto pred nami Mark?" povedala Jessica.

"Veru, máš pravdu," odvetili.

"Mark! Mark!" kričala na naňho Jessica.

"Nie je to náhodou Alexander, Jessica a Ava? Počkať! Ešte tam niekoho vidím. Som zvedavý o koho pôjde," pomyslel si a podišiel k nim.

"Ty si tu!" všetci traja sa potešili.

"Kto si?" spýtala sa ho Annabelle.

"Som priateľ Alexandra a Jessici. A ty?"

"Som Readova bývalá..."

"Aha... dobre. Alexander nezdáš sa! A tieto deti sú koho?"

"Tie sú moje," ozvala sa Jessica. "Prosím, nechcem sa baviť o tom, ako som k nim prišla. Okey?"

"Ako povieš," odvetil Mark.

"Mám otázku."

"Počúvame Ava."

"Pôjdeme si poobzerať mesto?"

"Dobrý nápad! Ale hlavne musíme byť obozretní, aby sa náhodou nič nepríjemné neprihodilo."

"S tým s vami súhlasím! A popritom by sme sa mohli ísť najesť."

"Poďme!" zvolala Annabelle-Mirai. Po hodine únavného prechádzania sa prišiel na Alexandra veľký hlad a začal ich prosiť, aby už konečne šli do nejakého hostinca ale na trh s potravinami.

"Počkaj Alexander, všetko bude," pousmiala sa Jessica, "no veď vravím. Naľavo! Poďme si niečo kúpiť!"

"Máte peniaze?" spýtala sa ich Ann."

"My nie."

"Ty máš?"

"Pokúsim sa niečo nájsť," začala hľadať po vreckách, "našla som! Ale ktovie či sú ešte platné."

"Hlavne, že máš," odvetila Jessica.

Po pár metroch chôdze narazili na trh s ovocím.

"Dobrý deň," pozdravili sa.

"Dobrý," odzdravil sa predavač ovocia trochu podráždením hlasom. Kúpili si dva banány, štyri jablká a dva pomaranče. Na viac im už nezostalo.

"Mami! mami!"

 "Áno, Amanda? Čo by si chcela?"

 "Papať!"

"V poriadku. Nech sa páči," podala jej jablko a kráčali ďalej.

"Ďakujem!"

"Chutí?"

"Uhm," opatrne ho prežúvala.

"Som rada, že ti chutí," potešila sa Jessica.

"Read, máš ešte tú guľu?"

"Áno, mám Ava."

"Čo tak si spraviť výlet!"

"Kam?" opýtal sa Alexander.

"To je jedno. Kam nás guľa zavedie," Alexander ju ako zvyčajne vytiahol z tašky a hodil ju o zem. Tá sa zmenila na hustú paru a oni zmizli.

Krajina tulipánov

"To bola rýchle," odfúkla si Ava.

"Hádajte kde sme?" povedal Read.

"Netušíme."

"V Benátkach severu."

"Ešte raz," nechápavo sa naňho pozreli.

"Sme v Amsterdame prezývanom Benátky severu. Je to hlavné mesto Holandského kráľovstva a zároveň prístavom."

"Na to sme prišli, keď si povedal, že má prezývku Benátky severu," zasmiali sa.

"Okey."

"Akým jazykom sa tu hovorí?" opýtal sa Mark.

"Po Holandsky a po Frízsky, ak si správne myslím," odpovedala mu Ava.

"Čo je zač tá Frízština?"

"Je to západogermánsky jazyk a jazykovo je to niekde medzi holandčinou a angličtinou."

"Takže teoreticky by sme sa tu mohli dohovoriť. Či?" opýtala sa Jess.

"Nie som si tým úplne istá, ale nechcem zavádzať," zarazene sa na ňu pozrela.

"Prečo?"

"Pretože po Frízsky sa väčšinou hovorí na severe Holandska."

"Okey, ale za pokus to stojí."

"To je pravda."

"Dobrý deň," Jessica zastavila okoloidúceho.

"Zdravím. Čo by ste rada?"

"Chcela by som sa opýtať, kde nájdeme nocľah?"

"Vidíte tam tú budovu?"

"Ktorú presne? Je ich tam viac."

"Tú oranžovú."

"Áno."

"Tam nájdete ubytovanie."

"Ďakujem za radu."

"Nemáte zač," okoloidúci sa na nich pousmial a pokračoval svojim smerom.

"Myslíš si, že mi doláre zamenia za ich menu?"

"Snáď áno, Annabelle," odvetila Ava.

"Kde by sme našli nejakú zmenáreň..." Annabelle sa na nich smutne pozrela.

"Nájdeme ju. Len musíme začať hľadať," povedal Mark.

"Verím, že sa nám to podarí, pretože si nemyslím, že majú názvy aj v angličtine," hľadali všade možne. Prešli skoro trištvrte Amsterdamu, ale po tom, čo by sa aspoň mohlo podobať na zmenáreň, ani slychu ani vidu.

"Potrebovali by sme zázrak," povedala Ava a všetci s ňou súhlasili.

"Viete čo?"

"Nie, Read. Nevieme."

"Spravíme to zadarmo!"

"Čo spravíme zadarmo? Nerozumieme. Buď konkrétnejší Alexander."

"Nie až tak úplne zadarmo."

"Ale čo?"

"To, že sa najeme aj vyspíme v tej oranžovej budove, o ktorej hovoril ten chlap, pretože je pár metrov pred nami. Za pokus nič nedáme!" urobili ešte pár krokov a spolu so zvukom vŕzgajúcich dverí vkročili dnu.

Vyzeralo tom tam zvláštne. Na strope bol nádherný obrovský luster, ktorý osvecoval celé foyer, a zas na druhej strane, podlaha praskala, drevené okná už pomaly prestávali držať, rozpadávali sa. Schody boli pre zmenu z mramoru a recepčný za pultom, ktorý bol skôr podlhovastý stôl, pozeral na nich ako na zločincov.

"Dobrý deň! Prišli sme sa ubytovať," podišli k nemu.

"Zdravím!" recepčný sucho odvetil, "ste cudzinci, že?" podozrievavo sa spýtal.

"Áno, sme. Ale chceme sa len ubytovať."

"Dajme tomu, že vám verím, ale platiť sa musí vopred."

"Aha..." pozreli na seba.

"Nemáte čím zaplatiť? Tak von!" ukázal na dvere.

"Nevedeli by sme sa nejako inak dohodnúť. Veď sa pozrite máme tu aj malé deti," povedal Alexander.

"Počúvam."

"Niečo za niečo. Myslím tým službu za ubytovanie. Poprípade aj jedlo. Čo Vy na to?"

V tom sa tam zjavil majiteľ. Bol to chlapík s hnedým cylindrom, modrou košeľou, červenou kravatou, sako a nohavice mal zladené do sivej farby a na nohách mal krásne vyleštené topánky.

"Čo sa deje Stijn?" oslovil recepčného.

"Tento pán a dámy spoločne s týmito deťmi prišli ubytovať, ale nemajú čím zaplatiť."

"Hm. To bude trochu problém," majiteľ zahundral po pod nos.

"Ponúkame svoje služby za ubytovanie a jedlo," odvetila Annabelle.

"To znie zaujímavo a dalo by sa s tým niečo spraviť," priateľsky na nich mrkol.

"Takže by to šlo?" prosebne sa naňho pozreli.

"V poriadku, ale ako náhle zbadám, že ste to mysleli len akože, tak letíte na ulicu."

"Rozumieme," prikývli.

Po skončení rozhovoru, vyčerpaný cestovaním, sa išli vyspať.

Na druhý deň ráno, ako vstali, ich čakali povinnosti. Prezliekli sa do uniforiem, ktoré mali vopred nachystané vo svojich izbách pre zamestnancov. Pred dverami boli položené vedrá s vodou, metly a handry. Mohlo sa ísť nato! Svoju prácu si konali svedomito. Vyčistili každý centimeter ubytovne. Všetky spráchnivené priestory sa premenili na nepoznanie. Nenašli by ste tam ani jednu smietku, pavučinku, či ani len milimeter prachu. Vyhubili všetky potkany. No a okrem toho boli aj viac než skvelou obsluhou. Ďalší hostia, ktorí tam boli ubytovaní, si ich služby chválili. A majiteľ? Ten bol v úplnom vytržení. Z ich práce bol celý nadšený. Veď koniec koncov práve ich zodpovednosťou zvyšovali úroveň ubytovne. Večer, aj keď síce unavení, sa rozhodli, že sa pôjdu pozrieť na to, ako Amsterdam vyzerá za tmy. Nastala tma a tak sa vybrali do mesta oddýchnuť si od povinností. Vyzeralo nádherne. Osvetlenie sa jemne rozplývalo po meste. Po uliciach sa prechádzali dámy v prenádherných večerných šatách a páni v elegantných frakoch s cylindrami na hlave. Po meste sa premávali samé nablýskané koče. Luna, žiar hviezd a padajúce kométy nad ich hlavami, vytvárali krásnu scenériu nočnej oblohy. Dalo by sa to nazvať aj nocou pre zamilované páry.

"Taká krása!" rozplývala sa Ava.

"Máš úplnú pravdu," pritakávala Jessica.

"Dievčatá!" zvolal Read.

"Áno?"

"Viete, kde sa nachádza cieľ našej cesty?"

"Nie."

"Počkať! Asi viem. Myslím si," povedala Ava.

"Skús."

"U mňa doma."

"V podstate áno. Je to jeden z cieľov."

"A ďalší?" opýtal sa ho Mark.

"New Orleans."

"Tam bývaš?" .

"Správne si sa dovtípila Ava. Ide mi o to, aby som splnil obidva. Dostal ťa domov a seba tiež. Čo z toho vyplýva?"

"Netušíme."

"Žeby sme sa tu nemali veľmi dlho zdržiavať."

"Kam to bude tentoraz?" spýtala sa ho Jessica.

"Sám som zvedavý kam nás guľa zavedie," hodil ju o zem a po chvíli ich nebolo.

Parlez-vous Français?

Paríž, 1955

"Aha, kdeže sme!" pousmial sa Alexander.

"Kde?"

"Predsa sa v meste módy, Napoleona Bonaparte, zamilovaných párov, dobrého jedla a tak ďalej. Viete čo?"

"Čo?"

"Pôjdeme si pozrieť nejaké pamiatky?" navrhol Read.

"Aké?" zvedavo sa opýtali.

"Napríklad Musée du Louvre, Arc de Triomphe de l'Étoile, Cathédrale Notre-Dame, Château de Versailles, Avenue des Champs-Élysées. Môžete si vybrať."

"Zaujímavé! Len kde na to zoženieme peniaze?" podotkla Ann.

"Netuším," povedala Jessica Alexandra.

"Mohli by sme to skúsiť nejakým podobným spôsobom ako vtedy v tej ubytovni. Čo vy nato?"

"Zadarmo si prehliadnuť takéto pamiatky stojí naozaj zato!" potešila sa Annabelle.

"Ty si myslíš, že nám to vyjde aj po druhýkrát?" čudovala sa Jessica Alexandra.

"Veď za vyskúšanie nič nedáš!"

"To je pravda ale..." v tom Alexander prerušil Jessicu otázkou na Avu.

"Ava, čo to máš?"

"Predsa jedlo."

"Jááj, tak dobrú chuť."

"Merci." "Po-počkať! Odkiaľ to máš?"

"Je to žemľa z tamtoho koša," pozrela na neďaleký kôš odkiaľ ju zobrala.

"Čoo??! Prosím ťa!" zhrozil sa.

"Veď jej nič nie je. Bola položená úplne navrchu."

"Nebojíš sa, že chytíš nejakú chorobu?"

"Kdeže. Nebuď hneď taký... čudný."

"Dobre. Ako povieš. Čo majú tí ľudia na hlavách?"

"Read, to sú baretky. Zjednodušene povedané čiapky," odpovedala mu Jessica.

"Chápem. Waauu! Vyzerá to tu miliónkrát krajšie ako u nás Louisiane. Eiffelova veža je podľa mňa tá najžiarivejšia "hviezda" tohto úžasného a čarovného mesta. Ako som sa tu rozplýval, tak som pri tom vyhladol. Nešli by sme sa niekam najesť?"

"Máš peniaze? Pretože pochybujeme."

"Síce nemám, ale zrazu som prišiel na to, ako sa k nim dá dopracovať."

"Ako?"

"Vyčarujem ich! Môže byť?"

"To si nemohol povedať už skôr?"

"Viem, že sa asi hneváš Mark, ale nejako som pozabudol."

"Nerieš kto čo zabudol a ty čaruj," povedala Jessica.

"Len by som chcel vedieť akou menou sa tu platí."

"Ak sme v nejakom staršom období, čo asi sme, tak Frankami."

"Presne tak Ava. Sme v päťdesiatych rokoch," povedal Alexander.

"Zaujímavé," pousmiala sa.

V duchu si niečo povedal a jeho dlaniach sa zjavili mince.

"Nech sa páči," podal im zopár mincí.

"Wau!" všetci ostali v nemom úžase. Nie je z toho, že ich vyčaroval, ale z toho, koľko ich vyčaroval.

"Čo ti šije!? Koľko ich je," smiala sa Jessica a zároveň nechápavo hľadela na to množstvo.

"Ideme sa najesť do tej neďalekej reštaurácie."

"Samozrejme Read! O tom nepochybuj!"

Prešli pár krokov a vstúpili do reštaurácie.

"Bonsoir."

"Bonsoir," odzdravil sa čašník, ktorý ich usadil. Alexander sa ho hneď spýtal.

"Viete po anglicky?" čašník naňho pozeral ako keby mu nerozumel a tak mu podstrčil zopár drobných. Akoby zázrakom mu to rozviazalo jazyk.

"Čo by som sme Vám mohli ponúknuť?"

"Mohli by sme Vás poprosiť menu?"

"Hneď to bude," za chvíľu bol späť aj s menu, "nech sa páči," položil ho na stôl.

"Ďakujeme. My si zatiaľ premyslíme čo by sme si dali."

"V poriadku," odvetil čašník a šiel obsluhovať ďalších hostí.

"Ako vidím majú tu zaujímavý výber od predkrmov, cez polievky a hlavné jedlá, až po dezerty," podotkol Mark.

"Dal by som niečo drahé. Je tam niečo také?" opýtal sa Read.

"Drahé neznamená hneď kvalitné. Chápeš?"

"To bol vtip Ava. Teraz vážne. Dal by som si nejaké dobré mäso. Vy by ste mali načo chuť?"

"Nakoľko sme tiež už veľmi hladní, tak súhlasíme s tebou," v tom, keď chceli zavolať čašníka, že majú v podstate vybrané, stalo sa niečo, s čím ani v najmenšom nemohli rátať... Do reštaurácie vtrhli ozbrojení maskovaní zlodeji!

"Čo teraz?!" naľakali sa dievčatá.

"Mami! mami! My sa bojíme!" Jessicine deti sa triasli od strachu. Lupiči začali strieľať!

"Skryte sa pod stôl! Okamžite!"

"Alexander, a ty čo? Čo chceš robiť?"

"Pokúsim sa niečo vymyslieť."

"Nebojte sa slečny. Všetko bude v poriadku."

"Nie som si dvakrát istá," bála sa Jessica.

"Vyjdeme odtiaľto živí a zdraví. Okey?"

"Ako povieš..." povedala neisto Annabelle.

"Hej, chlapci!" zvolal na nich Read. "Chcete niečo vidieť?"

"Tak sa predveď!" škodoradostne sa zasmiali.

"Pozerajte," Alexander použil silu svojej mágie, ale až príliš... Namiesto dočasného omráčenia, troch z nich nechtiac rovno zabil! "Ou! Musíme zdrhnúť!"

"Pozor! Kryte sa! Strieľajú! Au! Dostala som to!" povedala Ava.

"Kde je najbližšia nemocnica?" opýtal sa Marka.

"Čo ja viem?! Nežijem tu! Načo ti to je?! Veď teraz si už ak vrah a my tvoji komplici!" odvetil.

"Teraz by som snáď aj mohol použiť svoju čarovnú moc, na to aby som ju uzdravil," pomyslel si v duchu. "Nezľakni sa Ava."

"Čo ideš robiť?"

"Pokúsim sa ti pomôcť," Alexander priložil ruky na ranu a vyslovil nejaké zaklínadlo. Po chvíli rana zmizla.

"Čo si to spravil?" prekvapene pozrela na miesto, kde predtým mala ranu.

"Skúsil som použiť mágiu preto, aby som ti pomohol. Ako vidím, tak sa mi to podarilo."

"Ďakujem krásne!"

"Niet zač."

"Lenže nemali by sme už odtiaľto zmiznúť, aby nás nezabili?!"

"Len kde mám teraz tú guľu do... V tom zhone sa mi nejako očividne stratila."

"Čožee?!" preľakol sa zvyšok.

"Ozaj neviem kde je..."

"Tak hľadaj! Šup! Šup! Nemáme času na rozdávanie," súrila ho Annabelle.

"Kde si guľa? Ukáž sa mi. Fakt ťa potrebujem," Read ju hľadal po celej reštaurácii. Úspešne! "tu si! Už ťa mám!" ako ju chytil do ruky, približne meter od neho zaznel výstrel, "dúfam, že to nikto z vás nedostal?" otočil sa za seba a uvidel Jessicino telo nehybne ležať na zemi.

"Je mŕtva!" Ava na ňu vydesene hľadela, pretože stála len kúsok od nej.

"Ako si na to prišla?!" opýtal sa Mark.

"Guľka zasiahla rovno srdce. Mala som šťastia, ale ona nie," Ave sa pomaly začali kotúľať slzy po líci.

"To snáď nie," Alexander sa k nej sklonil a snažil sa ju prebrať, "Jessica! Jess! Vstávaj!"

"Skúsim tep!" povedala Ann. Priložila jej prsty na tepnu a nič. Potom skúsila zápästia a tiež jej ho nenahmatala, "čo tvoje čarovné schopnosti?" pozrela na Reada.

"Tu už nemám žiadnu šancu. Moje schopnosti nepomôžu. Nie sú dostatočné. Nieee!!!" zúfal.

"Teraz nie je čas na vyplakávanie musíme ísť Alexander," súrila ho Annabelle, "musíme ju tu nechať. Poď už! A zober aj jej deti," Alexander sa rýchlo zodvihol zo zeme, schmatol Jessicine deti a utekal aj s nimi čo najďalej. Keď si bol istý, že už sa im stratili, vytiahol z vrecka guľu a hodil ju o zem a už ich nebolo. No bohužiaľ s vedomím toho, že odteraz ich bude o jedného menej...

Nová nádej? I.

"To nemá zmysel," povzdychol si Read.

"Akože čo nemá zmysel? Viem, že ťa to hlboko ranilo, ale musíš sa pohnúť."

"Len tebe sa to ľahko hovorí Ava. Lenže ono to také jednoduché nie je."

"Samozrejme, že to nie je až tak ľahké, ale keď ostaneš na jednom mieste, tak tvoj život a aj tvoja úloha budú zbytočné. Pochopil si ma?"

"V podstate áno," pozrel na ňu so sklonenou hlavou.

"Lebo to trúchlenie ti naozaj nepomôže. A ani nám!"

"Viem... viem... Mám za úlohu dostať nás a teba živých do našich domovov. A hotovo!" povedal si pre seba.

"To som rada, že naďalej sa snažíš myslieť optimisticky a myslím si, že už čoskoro nájdeš nejakú podobnú inšpiráciu ako bola Jessica," Ava sa naňho pousmiala.

"Kde?"

"To neviem. Len ty budeš najlepšie vedieť, že toto je tá pravá inšpirácia pre mňa."

"Áno... Máš pravdu."

"Ver si a zvládneš to!" dodala Ann.

"Okey, pokúsim sa niečo vymyslieť, ak to teda pôjde. "

"Sme rady," potešili sa.

"Ak sa mám priznať, tak ani neviem kde sme. Aha.. No čo už. Nevadí," povedal Mark.

"Ty si dobrý!" povedala so smiechom v očiach Annabelle.

"Tak ty sa predveď! Ukáž tie tvoje orientačné zmysly," zazrel na ňu.

"Mohli by sme tak byť v... Neviem."

"Tak to sme sa pohli!" povedal ironicky.

"Už dosť! Nehádajte sa!" zvolal Read, keďže kráčal pár metrov pred nimi.

"V poriadku," povedali obaja nesmelým hláskom.

"Vyzerá to tu len samá pustatina a nič. Možno kde-tu nejaký drevený domček -"chajda", jemný vánok vanie, zvon na kostole ako zmrazený. A či tu existuje nejaký život? Ten sa nejako pominul z tohto mesta. Je tu podozrivo ticho," prehlásil Read po krátkej úvahe.

"Možno je to pasca," povedala Ann.

"Pasca? Nezdá sa mi," čudovala sa Ava, "ale aj tak sa držte blízko mňa deti."

"Haló! Je tu niekto?" volali vôkol seba, "nič. Úplné ticho."

"Počujete tie kvapky? Čľup! Čľup!" vravel Mark.

"Už niečo počujem, ale je to zvláštne, pretože na okolí nie je žiadna voda," povedala Ava.

"Aha! Tamto niečo je!"

"Kde, Alexander? Nič tam nevedieť. Všetko sa to v tej diaľke rozmazáva. Podľa mňa to je fatamorgána."

"Kdeže Annabelle! Určite tam niečo je! Idem sa tam pozrieť," Read bežal vpred, kde nič nebolo až zrazu narazil a spadol na zem, "au! Čo to bolo?" opatrne sa postavil zo zeme, natiahol ruku a končekmi prstov sa dotkol toho, čo ho zastavilo.

"Čo robíš?" dobehli k nemu.

"Neviem. Jednoducho som do toho narazil a nerozumiem prečo ma to nepustí ďalej."

"Ukáž," Ava sa pokúsila o to isté, ale skočilo sa to rovnako, "to je naozaj záhadné... Niečo mi na tom nesedí. Ale neviem čo."

Read pomocou svojich magických schopností vytvoril blesk, ktorý rozbil "stenu" a pred nimi sa objavil dom. Lepšie povedané vyzeralo to ako pár pozbíjaných lát dokopy so strechou.

"Toto má byť čo?" znechutene pozrel Mark.

"Zistíme, keď vojdeme dnu," povedal Alexander. V momente ako chytil dvere, oblaky nad nimi sa zatiahli a začalo husto pršať.

"Aké nečakané! Ava sa ironicky zasmiala, "hlavne, že sme už vo vnútri, pretože zmoknúť sa mi nechce."

"Haló! Je tu niekto?" volal Mark, ale nikto sa neozýval, "ozvite sa, ak je tu niekto!" skúsil to znova.

"Mne toto "vykrikovanie" príde ako márna snaha."

"Ava, máš lepší nápad?"

"Nie, Annabelle. Zatiaľ nemám."

"Tak vidíš."

"Tu je smrad!" ozval sa Mark, "a tá praskajúca podlaha, ktorá k tomu ešte aj zateká. Niečo hrozné," krútil hlavou.

"Keby sme mali aspoň niečo, čím to zakryjeme," vravela Ava.

"Poďte sem! Poďte sem!" kričal na nich Alexander.

"Dvere! Vyzerajú ako by to boli dvere do izby," povedal nadšene Mark, "lenže sú zamknuté."

"Všetci nabok!" uhli sa a Alexander vletel ramenom do dverí priam, že si ho nezlomil. Oplatilo sa! Roztvorili sa dokorán.

"Alexander Read toto by som na teba nepovedala!" škodoradostne sa zasmiala Annabelle.

"Nabudúce to nechám na teba. Uvidíme čo povieš..." urazil sa.

"Nebuď hneď taký... Myslela som to zo srandy."

"Si v poriadku?" opýtala Ava.

"Áno. Trochu ma to síce bolí, ale to je najmenej," keď sa pozreli pred seba, uvideli dve dvojposchodové postele. Boli nádherne ustlané.

Annabelle prešla prstom po ráme okna, či tam náhodou nie je prach. Po prachu ani stopy. "Podľa mňa tu niekto býva. No teraz mi je to jedno, nakoľko som veľmi unavená," ľahla si na posteľ.

"Vstávaj! Čo robíš?!"

"Načo Ava. Veď nemáme sa čoho obávať. Nikto okrem nás tu teraz nie je," ako dopovedala posledné slovo započuli kroky.

"Kam sa len ukryjeme?" prekvapene hľadel Mark. Zvuk krokov čoraz viac silnel. Bolo jasné, že smeruje k nim. Všetci ostali ako prikovaní. Vo dverách sa zrazu objavili chlapec a dievča približne v ich veku.

"Kto ste? Čo tu robíte?" spýtali sa ich.

"My... My sme zablúdili a zbadali sme tento dom. Keďže sa nad nami zamračilo, tak sme sa rozhodli vkročiť dnu a..."

"A čo? Ubytovať sa?"

"Možno," odvetil Mark.

"Len možno? Tak teraz nerozumieme, pretože vám to neveríme."

"Sme veľmi vyčerpaní dlhým cestovaním a tieto postele nám môžu ponúknuť možnosť nabrať nové sily na ďalšie cestovanie," Ava sa im to snažila vysvetliť.

"Najradšej by som vás vyhodila, ale keď vidím tie deti... Poďakujte im za to, že tu môžete prespať," povedalo dievča, "je to len kvôli nim," a hodila im deky na zakrytie sa.

Pomaly sa začalo stmievať a Alexander a jeho spoločníci začínali už pomaly zatvárať oči. Deti poukladali do postelí a oni si ľahli na zem.

"Aký dobrý nápad, že nám hodili deky. Hlavné je, že deti spia pod perinami, ale toto potešilo," pousmiala sa Ava.

"Inak potichu, pretože deti už naozaj spia," utišoval ich Mark.

"Dobre. Veď vieme," odvetili po šepky. Za chvíľu prišla únava aj na nich. Prikryli dekami a zaspali, aby mohli nabrať silu a energiu na pokračovanie v ceste.

Nová nádej? II.

"Dobré ráno!"

"Dobré ráno aj vám! Vyspali ste sa?" spýtal sa ich hostiteľ.

"Ušlo to," odvetil Mark.

"Na stole v kuchyni vás čakajú raňajky."

"Ďakujeme," prešli do vedľajšej miestnosti, kde sa nachádzali drevené stoličky a stôl. Na ňom boli položené taniere a na nich lekvárové šatôčky.

"Čože to len vidím. Veď to sú lekvárové šatôčky! Mňam!" potešila sa Ava a zahryzla si, "aké sú chutné!"

"Nezdajú sa vám nejaký podozrivý?" opýtala sa ich Annabelle.

"Podozriví? Prečo si to myslíš?" čudoval sa Mark.

"Tá ich pohostinnosť. Včera nás tu nechceli a dnes raňajky na stole?"

"Máš pravdu. Je to záhadné. Podľa mňa majú niečom za lubom," zamýšľal sa Alexander.

Niečo treslo...

"Čo sa stalo??!" naľakali sa.

"Išlo to zhora," povedala Mark. Keď prišli na poschodie, videli tam samú krv.

"Čo sa tu stalo?!! Haló? Haló? Nič. Samé ticho," po chvíľke váhania vstúpili do miestnosti odkiaľ smerovala krv.

"Sú tu len samé ampulky s krvou a z toho pár ich je rozbitých. Super... Len kde sú tí dvaja? Ampulky s krvou, opustený dom, brat a sestra. Pripadá mi to ako keby neboli len tak hocikým."

"Alexander, ako to myslíš?"

"Tak Annabelle, že môžu mať nejaké nadprirodzené schopnosti."

"Aha."

Niekto vchádzal dnu.

"Poďme sa skryť!"

"Načo Ava. Veď sú to len oni dvaja. Myslím si," povedal Mark.

"Čo tu robíte?!" hnevali sa ich hostitelia.

"Zbadali sme krv a zaviedlo nás to až sem," odvetila Ava.

"Kto naozaj ste?" z ničoho nič sa za ich chrbtami zjavil Read.

"To ti bohužiaľ nemôžeme povedať."

"Prečo?"

"Podľa nás by si to len ťažko pochopil."

"Ako to môžete vedieť?"

"Jednoducho."

"Dobre," smial sa, ale bol to smiech cez zuby. "Aspoň môžem vedieť ako sa voláte?"

"Som Matthias a toto je Aurora," vyzerali čudne. Boli oblečený dosť biedne. On mal na sebe starý kovbojský klobúk, nejakú košeľu. ktorá kedysi bola asi biela, dosť potrhané nohavice a nejaké topánky pripomínajúce dreváky. Ona? Presne ako jej meno. Jej tvár rozžiarila celý dom. Keby len jej tvár, ale dokonca aj šaty, ktoré mala na sebe boli prenádherné. Aurora sa usmiala a v tom sa to ukázalo!

"Je upír! Žeby nám pomohla?" Alexander si to nahlas pomyslel.

"Niečo si hovoril?"

"Ale nič."

"V skutočnosti som ťa počula. No tak som upír! Čo teraz?"

"V poriadku. Ja tiež. Mám otázku."

"Počúvam ťa."

"Vedela by si nám pomôcť?"

"Možno áno. Ale ako?"

"To zatiaľ neviem."

"Môžeme aj hneď!" povedal Alexander.

"Uvidíme!" odvetil. "Chcela by si ísť s nami?" chvíľu váhala, ale keď jej Matthias povedal, že mu nebude vadiť, keď tam zostane sám, prikývla na Readovu ponuku.

"Dobre," pousmial sa. Všetci sa rozlúčili s Matthiasom a deti mu nechali tam, pretože na tom trval. Nemali s tým problém a vrúcne sa mu za to poďakovali, že to pre nich urobí a dúfali, že robia dobre. Read hodil guľu o zem a spoločne aj s Aurorou sa vyparili preč.

Svadba

"Pôjdete s nami!" povedali neznámi muži na koňoch, ktorých tváre nebolo vidieť, pretože ich mali zahalené šatkami.

"Prečo?!" opýtala sa Aurora.

"Lebo som povedal!" v tom momente ich niekto odzadu udrel dlhou drevenou latou. Keď sa prebrali zistili, že sú zviazaní a majú zapchaté ústa.

"Čo teraz urobíte? Myslím si, že veľmi veľa toho nezmôžete. Obaja pôjdete so mnou," spoločne s ďalším mužom ich ťahali za sebou a popritom im strhli šatky z úst.

"Kde sme?" nahnevane hľadel Alexander.

"Nachádzate sa pred naším hlavným táborom."

"Toto má byť váš hlavný tábor? Veď to vyzerá ako cirkusový stan," smial sa.

"Máš s tým nejaký problém?"

"Ale kdeže..." mávol rukou.

"Som rád," odvetil s nepríjemným tónom v hlase.

"Mám otázku," ozvala sa Aurora.

"Čo chceš?!"

"Ako sa voláš?"

"Čo ťa do toho!" povedal už značne podráždený. Odrazu z hlavného tábora - stanu vyšiel nejaký bradatý chlapík. V ruke mal sekeru a čudne zazeral.

"Čakáš na šéfa?" zvolal na nášho "strážcu".

"Hej. Čakám."

"Aj tí ďalší, ktorých sme pred tým chytili patria k nim?"

"Asi áno. Tvárili sa tak, keď uvideli týchto dvoch."

"Jasné. Koniec koncov nás to nemusí zaujímať...."

"Máš pravdu. Toto je skôr na šéfovi," odvetil ich "strážca", po chvíli z tábora vyšiel ďalší muž. Ale úplne rozdielny ako ten pred ním. Bol elegantne upravený. Vyzeral ako nejaký britský diplomat v časoch Lincolna. Čierne dlhé nohavice, biela košeľa, čierny frak, topánky a na hlave mal modrý cylinder.

"Čo tu robíte?" spýtal sa.

"Omráčili nás a dovliekli sem," reagoval Read.

"Uhm..." nervózne sa zatváril. "Prečo ste to spravili!!?" kričal na svojich sluhov.

"Čo sme spravili?" čudovali sa.

"Vy sa ma pýtate čo ste spravili?! Ozaj? Verím, že si robíte len srandu..."

"Nie."

"Ach. Takže ste ich dovliekli ku mne s tým aby som ich zabil. Nemýlim sa?"

"Nemýlite sa," nebojácne odvetili.

"Prečo nechápete, že to takto ľahko nejde. Prečo práve ja musím mať na starosť takéto... takéto hlavy dubové! Čo som komu spravil..." od hnevu celý očervenel.

"Zatiaľ nás držíš ako väzňov," ozvala sa Aurora.

"Veru! Máš pravdu dievča. Chceli by ste aby som vás a vašich priateľov pustil na slobodu, že?"

"Bez debaty!"

"Hm... lenže to nebude tak jednoduché," zamyslel sa.

"Počúvame."

"Nakoľko vidím aká si pekná, no ja bohužiaľ starý, tak by to veľmi nešlo. Ale vy dvaja by ste sa k sebe celkom hodili. Čo vy nato?"

"Chceš aby sme mali spolu vzťah?" prekvapene sa spýtala.

"Keby len to!" lišiacky sa pousmial.

"Počkaj! Ty snáď nechceš aby sme mali svadbu?" vydesene sa naňho pozreli.

"Prišli ste nato!"

"Ani omylom!" skríkli.

"Horší nápad neexistuje, že?"

"Nie, chlapče. Neexistuje... Hm. Pomýlil som sa. Existuje! Vaša smrť!"

"Dobre. Vydám sa zaňho," prikývla i keď proti svojej vôli.

"To bol len vtip, že áno?"

"Nebol. Ak chceme prežiť, budeme to musieť urobiť."

"Okey, tak dobre. Bude svadba!"

"Som rád, že sme sa dohodli. Svadba bude večer. Zatiaľ vás dáme bokom," zavolal stráže, ktoré ich odviedli do provizórneho väzenia.

Nastal večer a prišli po nich stráže.

"Tak poďte," vytiahli z väzenia. Ruky im zviazali lanom a viedli ich na miesto, kde sa bude konať sobáš.

"Kde mám nejaký oblek a Aurora šaty?" čudoval sa Read, "to nie je teraz dôležité. To je najmenej," odvetili stráže a priviedli pred oltár. Lepšie povedané bol to skôr polmetrový drevený stôl so štyrmi nohami, na ktorom boli položené dve horiace sviečky a medzi nimi biblia.

"Ak má byť toto oltár, tak už potom neviem..." krútila hlavou.

"Stále je aj možnosť zomrieť, mladá slečna. Ak sa Vám to nepáči," pripomenul jej väzniteľ.

"Ale áno. Všetko je v poriadku," uškrnula sa naňho.

"To som veľmi rád," odvetil so stoickým pokojom.

"Kde je kňaz?" spýtal sa ho Alexander.

"Za chvíľu je tu," po pár minútach sa za nimi objavil čierny koč a z neho vystúpil muž so šedivými vlasmi. Pomaly prišiel k ženíchovi a neveste.

"Môžem poprosiť Vaše mená?"

"Volám sa Aurora Delacroux."

"A ja Alexander Read."

"Ak ste pripravení, môžeme začať."

"Samozrejme, že sú pripravení! A nech to dlho netrvá!" zazrel po ňom muž s cylindrom a Readovi podal do rúk obrúčky. Jednu si nechal a druhú podal neveste.

"Pýtam sa Vás Alexander Read, beriete si tu prítomnú Auroru Delacroux za svoju ženu?"

"Áno, beriem," nasadil jej obrúčku.

"A Vy, Aurora Delacroux, beriete si tu prítomného Alexandra Reada za svojho muža?"

"Áno, beriem," nasadila mu obrúčku.

"Z moci mi pánom zverenej vás prehlasujem za muža a ženu. Môžete pobozkať nevestu," pobozkali sa a v tom zaznel výstrel...

Keď sa čary a mágia stanú užitočnými

Väčšina z panikárila.

"Čo sa deje?" čudovala sa Aurora.

Počas paniky sa stihol zvyšok partie oslobodiť. A to tak, že jednému z ich "strážcov" vypadol nôž, ktorý mal zastrčený v kapse na vrchu. Náhoda či to tak malo byť? Posúdenie nechám na vás. O chvíľu bolo vidieť nejaké obrysy. Vyzerali ako muži na cválajúcich koňoch. Veru, že tomu tak aj bolo! Z ničoho nič prehovorila Ava.

"Veď tí chlapi vyzerajú presne ako kozáci."

"Kozáci? Tu? Kde je v podstate teplo? Myslím tým v porovnaní odkiaľ pochádzajú. Aby sme si rozumeli," povedala Annabelle.

Za chvíľu ich všetkých obkolesili.

"Čo ste zač, páni?" opýtal sa kňaz.

"Sme ruský kozáci," len čo to dopovedali, zaznel výstrel. Guľka z pušky zasiahla kňaza rovno do hlavy. Bohužiaľ sa mu už nedal pomôcť. Bol namieste mŕtvy.

"Vy bastardi! Zabili ste nevinného človeka! Že sa nehanbíte!" rozčuľovala sa Aurora.

Veliteľ kozákov sa ňu usmial a povedal: "No čo už... O jedného menej."

"Vy špiny!"

"Hej malá! Dávaj si pozor na jazyk! Lebo môžeš oň ľahko prísť. Inak zišli by sa nám nejaký sluhovia. Čo poviete družina moja?"

"Súhlasíme s vami pane!"

"Dobre. Tak ich zviažte," ako dohovoril, všetci šiesti sa rozutekali na všetky strany. Snaha bola márna. Nakoľko na koni človek zájde ďalej ako peši, tak za chvíľu už boli pochytaní.

"Chceli ste mi ujsť, no nevyšlo vám to! Teraz ste mojimi zajatcami," škodoradostne sa zasmial.

"Čo presne chceš s nami spraviť?" opýtal sa Alexander.

"Pred chvíľou som to hovoril."

"Nezapamätal som si to kvôli tvojmu prízvuku. Je taký nezrozumiteľný."

"Ach... Prídeš mi taký, že by si sa mi hodil do mojej družiny a ženy a deti by sa robili sluhov mojom budúcom paláci. Už rozumieš?"

"Ha! Ha! Ani náhodou! Kašlem ti na tvoj nápad!" smial sa mu do tváre.

"Vidieť, že si sebaistý! Ak budeš spĺňať moje rozkazy, tak ťa možno povýšim na jedného z mojich radcov. Ale to je ešte ďaleko."

"Read, nechcel by si mu niečo ukázať?" mrkla naňho Annabelle.

"Dobrý nápad! Chlapi, počuli ste už slovo mágia?"

"Nie," prekvapene odvetili.

"V poriadku. Teraz vám predvediem čo znamená!" vo svojich rukách vyčaroval dve ohnivé gule, "no čo chlapci? Ešte si trúfate?"

"Čo... čo je to zač?!" nechápavo hľadel veliteľ kozákov.

"To je presne to, o čom som vám hovoril," pozrel sa pred seba a pohybom rúk dopredu, využil svoju magickú silu na to, aby sa zbavili nie len ich, ale aj svojich väzniteľov.

"Naozaj sú mŕtvy alebo si ich len omráčil?" opýtala sa Ava.

"Mali by byť mŕtvy. Myslím si. Radšej pre naše dobro a hlavne preto, aby sme ostali živí, použijem guľu," vbehol do stanu, dúfajúc, že tam nájde svoju tašku. Chvíľu to tam prehľadával. Všetko prevrátil hore nohami a oplatilo sa mu to. Tašku s guľou našiel ležať v rohu. Schmatol ju, vyšiel von, vytiahol guľu z tašky a hodil ju o zem. Okolo nich sa vytvorila para, ktorá ich pohltila a už ich nebolo.

Myslel si si...

"Myslel si si, že toto tvoje unikanie o vlások je v poriadku?" rozčuľovala sa Annie.

"Priblíž mi to."

"Takže ty mi nerozumieš Alexander Read?! Pokúsim sa ti to vysvetliť. Nakoľko tu nie sme žiadna zázračná skupina ľudí, ktorí vyriešia všetko, tak je logické, že tento tvoj "štýl" nie je dvakrát podarený."

"Vieš čo Annabelle-Mirai?"

"Hovor."

"Myslíš tým napríklad tie deti?"

"Presne tak!" odrazu do rozhovoru vstúpila Ava.

"Ehm... ehm... Čo sa správate ako malý?"

"My?" zazreli na ňu horšie ako supy.

"Čo tak na mňa pozeráte?" Ava len pretočila očami.

"My sa tu nehádame!!" kričali na ňu.

"Ako vidím som tu zbytočná. Nebudem sa zapodievať s ľuďmi, s ktorými to nemá zmysel," a zobrala sa preč.

"Hm... Asi má pravdu. Mali by sme si sa nad sebou zamyslieť. Takto si ozaj nepomôžeme."

"Musím ti dať za pravdu Ann. Čo ty nato keby sme si tu postavili nejaké bývanie?"

"Konečne rozumný nápad Alexander! Chválim ťa," úprimne sa potešila Annabelle-Mirai.

"Musíme niekde zohnať drevo."

"Wau! Ava, to je objav!" smial sa Read.

"Veľmi vtipné..." urazene naňho pozrela. "Nech sa páči. Môžeš začať."

"Dobre, veď už idem. Alebo čo keby sme si ho vyčarovali?"

"Prosím? Ty naozaj nie si v poriadku. Kedy začneš normálne uvažovať?" čudovala sa Annabelle.

"Ja??"

"Áno, ty!"

"A kto sa zriekol nášho dieťaťa? Ja som to nebol."

"Možno keby si ostal so mnou, možno by sa to skončilo inak."

"Čo ak som na to nebol pripravený? V tom veku."

"Veď presne, to ste vy chlapi. Na nič závažné nie ste pripravený," smiala sa a popritom krútila neveriacky hlavou.

Deň sa pomaly chýlil ku koncu. Slnko už dávno bolo za obzorom. No a naši cestovatelia boli značne vyčerpaní. Všetci si ľahli na zem a pomaly zaspávali. Zem bola príjemne teplá. A jemný vánok, ktorý pofukoval, tvoril ideálne počasie. Pri pozorovaní hviezd ich už definitívne zmorila únava a po chvíli zaspali hlbokým spánkom.

Nasledujúci deň...

"Ako ste sa vyspali?"

"Celkom dobre Ava."

"Čo ty?" opýtali sa jej naspäť.

"A ušlo to."

"Dobre. Mali by sme to už konečne postaviť a ísť stavať," povedal Alexander.

"Potrebovali by sme nejaké náradie a materiál," zamyslela Ava. Ako to dopovedala, v tom momente sa tam zjavilo oboje, "Read, Read, Read..." pousmiala sa.

"Čo sa deje Ava?" ironicky poznamenal Alexander.

"Nič," odvetila. "Hurá! Máme drevo!" zvýskla Maddie. Medzitým sa Ava, Annabelle, Mark, Aurora a Read pustili do práce. Práca bola síce zdĺhavá, ale stála zato! Bývanie, ktoré postavili, bolo dôstojné.

"Podľa mňa sa nám to podarilo!"

"Máš pravdu Alexander. Ozaj to stojí za to!" poznamenal Mark. Dievčatá na súhlas len pritakávali.

"Čo by sme tak zjedli..." zamýšľala sa Ava.

"Aha! Tamto je nejaké jazierko!"

"Máš dobré oči Annabelle."

"Ďakujem Aurora," prešli desať metrov a narazili kryštálovo čisté jazierko, že človek by v ňom videl svoj odraz. Na ich šťastie v ňom plávali ryby.

"Aha, ryby!" ukazovala prstom Ava.

"Čo iné by si chcela čakať?" ironicky poznamenal Mark, "lenže, kde zoženieme udicu?"

"Vyrobíme si ju!" povedal Read.

"Z čoho ju chceš urobiť?" začudovane sa spýtala Annabelle.

"Drevo máme a špagát som našiel v taške."

"Háčik? Poprípade aj návnada k nemu? To máš kde?" Alexander si ich vyčaroval. Za pár minút mal hotovú udicu a skúšal niečo uloviť.

"Mám! Niečo som chytil!"

"Čo? Ty si snáď niečo ulovil? Neverím..."

"Nech sa ľúbi Annabelle," podal jej pstruha.

"Okey, okey, možno zmením mienku, ktorú mám o tebe."

"Ďakujem. Cením si to."

"Máš čo!" jej hlas pôsobil veľmi čudne.

"Nebuď hneď taká vzťahovačná!" zvolal.

"Ja? Neviem, kto sa tu uráža."

"Choď odo mňa ďalej. Nechce sa mi s tebou naďalej hádať."

"V poriadku," a posunula sa o pár metrov ďalej.

"Amanda? Chutí?" opýtala sa Aurora.

"Chutí, chutí. Vaa!" zívla od únavy.

"Pôjdeme už spať. Čo ty nato?" poznamenala Ava. Amande klipkali oči, zívla si ešte raz a zaspala ako drevo. Ava ju zobrala na ruky a uložila ju spať. O chvíľu na to, spravila to isté aj s jej súrodencami, "uf!" povzdychla si a ľahla si na jedinú veľkú posteľ, ktorú tam Alexander vyčaroval, pretože zvyšné tri boli detské, "očividne zaspím aj ja," len čo to dopovedala, spánok "zlomil" aj ju.

A čo zvyšok? Ten nemal problém s tým, že nemal kde spať. Urobili si ohník, aby na noc nepomrzli a za zvuku "plieskajúcich" iskričiek, sa im pomaly zatvárali oči, až napokon zaspali i oni.

Portál

Hneď ako vstali, padla "nečakaná" otázka.

"Kedy sa už konečne dopracujeme k cieľu?"

"Dobrá otázka. Len ako ju chceš zrealizovať milá Annabelle?"

"Veď práve toto neviem Ava."

"Mne niečo napadlo."

"Povedz milý náš Alexander vedel by si nám nejako poradiť?"

"Poradiť či rovno pomôcť?"

"Skôr pomôcť," odvetila Aurora.

"Pomôcť... pomôcť..." vravel si v duchu. "Pomôžem vám ale..."

"Čo ale?!" opýtala sa podráždene Ann.

"Ale nebudeš ma už hnevať tými tvojimi neustálymi poznámkami. Chápeme sa?"

"Keď inak nedáš... Lebo predsa domov je domov. Viem, znie to ako klišé, ale mám pravdu."

"Áno, Annabellka. Máš."

"Len kedy už konečne budeme doma?" vyzvedala Ava.

"Čoskoro, čoskoro... Dočkáš sa, neboj," upokojoval ju Alexander.

"Aha, tamto na zemi niečo je!" zvolala Aurora. Urobili pár krokov a odrazu o niečo zakopli.

"To je kryštál!" Annabelle ho zodvihla.

"Kryštál? Tu? Kde nič nie je. Zaujímavé," čudovala sa Aurora.

"Lenže čo má ten kryštál spoločné s nami?" poznamenala Ava.

"Možno nič a možno všetko."

"Tento kryštál nás možno dostane domov a je mi jedno odkiaľ sa tu zjavil."

Tým "nás" si myslel aj mňa?"

"Aj tebe Ava. Síce je to viac - menej teoretické, ale šanca žije."

"Teoretické??"

"Možno je to len obyčajný "kameň". Ale za pokus to predsa stojí. Nie je tak?"

"V tom máš pravdu. Čiže z toho vyplýva, že by sme mohli zistiť čo je to za kameň."

"Súhlasím," prikývol Read.

"Menej rečí a viac skutkov," povedala Aurora.

"Veľmi správne! Dobre si to pochopila," poprosil Annabelle, aby mu ho podala. Chvíľu si ho obzeral. Zistil, že ide o úlomok z Amethystu. Ten sa náhle rozžiaril. Žiaru bolo vidieť na míle ďaleko. V tom momente sa otvoril portál.

"Ideme do toho?"

"Neviem. Nie som si istá Read," váhala Ava.

"Ale možno nás to dostane domov a ty tu teraz začneš vymýšľať?"

"Nevymýšľam. Len som si nie istá či sa to podarí."

"Poviem ti len toľko. Keď nebudeš veriť tak to nevyjde, keď však uveríš, tak sa to podarí. Naozaj," po zdĺhavejšom uvažovaní sa dala prehovoriť.

Ale zostávala tu ešte jedna otázka... Čo s Aurorou?

"Aurora, chcela by si naďalej pokračovať s nami v ceste?" spýtala sa Annabelle.

"Neviem či je to v mojom prípade najlepší nápad."

"Prečo?" všetci sa zľakli.

"Viete..." odrazu sa zastavila.

"Čo či vieme?"

"Nič Mark. Nechaj tak. Idem s vami!"

"Poďme už! Lebo sa nám uzavrie!" súril ich Alexander.

"Máš pravdu," odvetili. Portál sa pomaly uzatváral, ale v poslednej chvíli stihli doň skočiť. Mal ich konečne nasmerovať k definitívnemu koncu záhadnej cesty.

Ava sa vrátila domov

"Hurá! Konečne doma! Konečne New Orleans! Dočkal som sa!" potešil sa Read.

"Tak, tak. Súhlasím s tebou," usmiala sa Annabelle.

"Len čo to znamená pre mňa?" prekvapene naňho hľadela Ava.

"Hm... Pre teba to znamená, že máš možnosť vrátiť sa naspäť do vášho sveta."

"Ozaj??" oči sa jej rozžiarili.

"Áno," odvetil Alexander.

"Jupíí!" zvýskla od radosti.

"No nie som si istý, či ešte mám pri sebe tú vec, čo by ťa mohla dostať domov."

"Čooo?" zaskočilo ju to až tak, že skoro prestala dýchať.

"Možno som ju "cestou" stratil."

"To mi ani nehovor!"

"Ten tvoj výraz."

"Čo s ním?"

"Vyzerá vtipne," smial sa.

"Ha! Ha! Ha!"

"Nebuď hneď taká odmeraná."

"Vieš... keď ti niekto povie niečo takéto, tak si myslím, že by si sa tváril podobne."

"Áno, máš pravdu. Trošku som to prestrelil. Ospravedlňujem sa."

"V poriadku."

"Mám otázku Ava."

"Počúvam ťa Alexander."

"Nechcela by si tu ostať s nami?"

"To je naozaj špecifická otázka a ťažko sa mi na ňu odpovedá. Na jednej strane áno, na druhej strane nie. Áno preto, lebo toto dobrodružstvo s vami bolo super. Ste skvelí ľudia, úžasní priatelia a dobre sa mi s vami spolupracovalo. Ale budem sa musieť s vami rozlúčiť," popritom ako to hovorila jej kvapky sĺz stekali po tvári, "doma ma čaká rodina. Teda dúfam..."

"Neboj sa, určite áno," utešovala ju Aurora. Alexander počas toho ako rozprávala vytiahol z tašky ten kryštál, ktorý bol portálom medzi svetmi. Kryštál sa rozžiaril a portál bol otvorený.

"Predsa?" smutne sa opýtal Mark.

"Aj keď nie som dvakrát nadšená, ale musím ísť," dopovedala a pomaly kráčala k portálu.

"Okey. Tak teda šťastnú cestu Ava."

"Ďakujem. Ale ešte ma zaujíma jedna vec, ale až teraz som nabrala odvahu spýtať sa," zastavila a otočila sa smerom k nim

"Aká?" prekvapene pozreli.

"Alexander, chcela by som vedieť ako si sa stal cestovateľom v čase?"

"Keď som bol veľmi malý, neviem si teraz presne spomenúť koľko som mal rokov, tak jedného dňa sme boli s mamou vonku. Všetko bolo v poriadku až do tej chvíle, kedy sa nám do cesty nepostavili spoluobčania. Vôbec som netušil čo sa deje. Viem, že na ňu niečo vykrikovali, ale už si nepamätám čo presne. Pamätám si, že mali vidly a ešte nejaké iné veci. Mama mi povedala, aby som sa skryl za ňu. Ľudia sa k nám pomaly približovali a keď už boli veľmi blízko, odrazu sa tesne pred nami objavila obrovská žiara. V tej chvíli ma do nej strčila a zároveň mi podala vreckové hodinky. V prvej chvíli som vôbec netušil, kde som sa ocitol. No keď som otočil za seba a uvidel som hrad a ľudí v čudných oblekoch, tak som vedel, že asi nie som doma. Prechádzal som sa tam hore - dole až som do niekoho narazil. Schmatol ma, ale hodinky mi našťastie z rúk nevypadli. Na moju radosť ten, ktorý ma chytil, bol očividne slepý a nevšimol si ich. Viem, že ma niekam hodil, zavrel dvere a zamkol. Začal som sa hrať s tými hodinkami. Po chvíli ma to omrzelo a prišiel na mňa strach a obavy. Tak som začal myslieť na svoju mamu a domov. Hodinky sa z ničoho nič otvorili a začali sa krútiť až som sa objavil rovno pred našim domom. Mama vyšla z domu a veľmi silno ma objala. A ešte mi povedala, že hodinky fungujú, tak, že keď sa na ne pozriem a pomyslím si, kde by som chcel byť, budem tam. Jedného dňa som ich, ale stratil a bol som veľmi smutný, pretože som si myslel, že už nebudem môcť cestovať v čase. Predo mnou sa zjavila záhadná postava a povedala mi, že sila hodiniek sa dostala do môjho tela. Spýtal som sa jej čo to presne znamená. Odpoveďou bolo, že cestovanie v čase niekedy nezávisí len na hodinkách. To bolo jediné, čo som od nej počul. Čiže je asi jasné, že tým pádom sme mohli prejsť aj stenu. Takže takto nejako," pousmial sa na ňu.

"Um. Zaujímavé. Ale teraz už naozaj budem musieť ísť domov. Vidím, že portál sa pomaly zatvára. Majte sa."

"Maj sa," rozlúčili sa s ňou a skočila doň a už jej nebolo. Alexander zostal stáť úplne strnulo, no po chvíli, sa rozhodol pre nečakanú vec.

"Pôjdem za ňou!" v tej sekunde ako tam skočil, sa portál zatvoril.