Krysy

Thébé otevřel poklop, hodil dovnitř světlici a vytáhl se nahoru. Chytl jsem se za jeho ruku a s menším zafuněním se vyhoupl za ním. Sklepal jsem ze sebe prach a rozhlédl se kolem. Stará údržbářská místnost plná nářadí a nepotřebného harampádí a stolem v rohu, na kterém byl umaštěný zaprášený časopis s necudným obsahem.

Hned za mnou lezl Grizzly. Byl o hlavu větší než já a dvakrát tak široký v ramenou. Nechal jsem ho chvíli vydechnout. Když viděl, jak ho pozoruju, přikývl a sundal si batoh, kde měl naše vybavení. Hlavně svítilny a plynové masky. Vzal jsem si své a beze slov na něj vztyčil palec.

Dovnitř se mezitím vyhoupla Talona. Mladší slečna, která se vyžívala v makeupu a bodání kudly do zad. Slyšel jsem, že prý byla bohatá. Prominentní dcerka nějakého papaláše tam dole. Chvíli jsem se na ni díval, a trochu se podivil, jak nám bude tady nahoře platná. Všimla si, že ji doslova očumuju, tak se jen zašklebila, narovnala prsa a pomohla nahoru Valkýře.

Ta byla druhou členkou naší výpravy a byla přesným opakem Talony. Měl jsem podezření, že si píchala mužské hormony. Rozhodně se tak chovala. Raději jsem odvrátil pohled, abych jednu neschytal, zapnul svítilnu a ještě jednou se pořádně rozhlédl. Století prošlé žvýkačky na jedné z polic, zaschlé skvrny od kávy a nefunkční hodiny. Nic pro nás.

Jako poslední vylezl Crooks. Malý, ale geniální vědec, který s sebou neustále tahal nějaké své vynálezy a udělátka a pro ženy byl stejně zajímavý jako zelenina pro masožravce.

„Proč vlastně lezeme tudy?“ zeptal se, když konečně stál na pevné zemi.

 Otočil jsem se na Thébého, protože mě odpověď také zajímala. Statný čtyřicátník zavřel poklop a zatočil kolem, aby ho uzamkl. Pak vstal, několika pohyby se oprášil a odpověděl:

„Jsme tam, kam žádný jiný člověk ani hledač nedošel. Hlavní schodiště odpálili, aby se nikdo nedostal výš a naopak, aby se nic shora nedostalo dolů. Tenhle průlez není v záznamech, takže zůstal celý.“

 Crooks se podrbal na hlavě a protestoval.

„Jak jste se o něm teda dozvěděl?“ Z nějakého neznámého důvodu mu pořád vykal.

 Podíval se na nás pohledem, který nedovoloval další pochybnosti ani nedával prostor pro další dotazy.

„Prostě to vím.“

 Crooks už přestal dotírat a zamířil k časopisu pro pány, který oprášil, a prolistoval pár stránek.

„Ty jo, nechápu, jak to někdo mohl nosit.“

 Valkýra s Talonou se šly podívat, jaký výkvět módy Crooks odsuzuje. Talona se uchechtla a Valkýra mu ten časopis vytrhla a praštila ho s ním po hlavě, až zakňučel.

 Hodila ho na zem, ale Crooks ho sebral a vložil k sobě do batohu.

„To je školní uniforma. Taky jsem ji na škole měla,“ řekla Talona. Dovedl jsem si to představit. A ještě víc jsem si v té uniformě dovedl představit naše dvě společnice, a co všechno bych s nimi provedl. Dokonce i pro mužatku Valkýru jsem měl pár nápadů.

 Opřel jsem se o kovově obloženou zeď, dal ruce v kříž a popíchnul ji:

„Taky jsi ji pak svlékala za lepší prospěch?“

 Než stačila cokoliv říct, Thébé jí dal ruku na rameno a pokynul nám ostatním, že je třeba jít. Tentokrát jsem se zařadil na konec skupinky. Valkýra přede mnou, Thébé opět první.

„Nech ji být jasan? Nebo si tě podám já,“ zašeptala mi Valkýra.

 Ponechal jsem to bez odpovědi a radši našel více zájmu v cestě za námi, kam jsem občas nahlédl.

 Podlaha byla z kovu, a i když jsme se snažili sebevíc, nebyli jsme úplně nejtišší. Crooks začínal mít stejné obavy jako já. Udělal dva skoky a zastavil Thébého, kterému zašeptal:

„Myslíte, že nás něco sleduje?“

 Thébé se rozhlédl po nás ostatních, pak se opět podíval na Crookse a negativně zakýval hlavou. Pokračovali jsme v cestě. Crooks na pár minut mlčel, ale pak opět doběhl Thébého a zeptal se ho znovu:

„Proč ne? Jste si jistý?“

 Thébé ho utišil prstem přes pusu.

„Kdyby nás něco sledovalo, poznal bych to,“ šeptal Grizzly. Podíval jsem se na něj, jestli to myslí vážně. Pokrčil rameny a řekl:

„Jsem v tom dobrý.“

 Kdyby řekl, že nemá problém chlapovi jednou ranou zlomit čelist, věřil bych tomu. O jeho vnímání detailů jsem silně pochyboval. V tom tu exceluji já. Vyrovná se mi akorát Thébé, ale ten můj talent nahrazuje zkušeností.

 Crooks opět chvíli šel, ale pak se chtěl znovu na něco zeptat. Tentokrát jsem na něj šeptem zavolal:

„Hej Crooksi, drž hubu a jdi. Thébé nás z toho vyvede.“

 Crooks se na mě dotčeně podíval, ale nakonec sklonil hlavu a šel dál. Taky jsem byl nervózní, troufnu si říct, že i Valkýra byla na pochybách. Jen Talona a Grizzly vypadali, jako kdyby se jich to skoro netýkalo. Dívka vypadala jako na školním výletě a Grizzly vycházel z faktu, že se zatím nenašlo moc oponentů, kteří by se proti němu chtěli postavit.

 Přišli jsme k malému atriu. Uprostřed byla již dávno nefunkční fontána a po zemi se válely duny rzi a prachu. Thébé nás zastavil sotva jsme vešli dovnitř. Začali jsme se nervózně rozhlížet kolem, ale v okolí osvětleným šesti kužely svítilen toho moc vidět nebylo. Teprve po chvíli se přes světlo něco rychle mihlo a to znamenalo, že v atriu nejsme sami.

 Valkýra začala pomalu vysouvat dýku, Thébé si připravil pistoli, Talona menší nožík, Grizzly vyndal ostny a Crooks malou sekeru. Já vytasil z pouzdra revolver. Sice má malou kapacitu, ale já moc střel nepotřeboval. Většinou stačila jedna.

 Nicméně, vetřelec jak rychle přišel, tak i rychle zmizel. Nehnutě jsme tam stáli, ale už se nic neobjevilo a to dokonce ani poté, když Thébé udělal několik kroků vpřed. Dál jsme pokračovali s tasenými zbraněmi, ale aniž by se cokoliv stalo. Po chvíli jsme narazili na schody do dalšího patra.

„B-7. Za chvíli jsme skoro nahoře. Ještě zbývá dalších šestnáct pater,“ prohlásil Crooks.

 Měl pravdu. Do A-0 dorazíme skoro za chvíli, pokud nás tedy něco nepřekvapí, třebaže bych vsadil vše, co mám, že ano.

„Teď přijde ta těžší část,“ řekl Thébé. Nechápu, proč nám nedovolí alespoň trochu optimismu, že tuhle sebevražednou cestu přežijeme.

„Co nás vlastně čeká nahoře?“ zeptala se Valkýra.

 Thébé pokrčil rameny a trochu odsekl.
„To, co je nahoře, bylo dávno zapomenuto. Říkal jsem vám to už na začátku.“

 Podíval jsem se do temné chodby a poprvé jsem měl pocit, jako by se něco dívalo i na mě. Dal bych ruku do ohně za to, že nám Thébé lže a poprvé jsem znejistěl.

„Radši půjdeme. Teď jde poslední Crooks.“

 Crooksovi se ale tento nápad vůbec nelíbil. Začal těkat pohledem a zkoušel se z toho vymluvit.

„Cože, já? No, nebylo by lepší to svěřit někomu zkušenějšímu? Já no… moc … ne ... ,pane Thébé , já bych tam moc dobrý nebyl, ať tam jde raději Valkýra.“

„Já tam půjdu po tobě. Tak dělej ať odsud co nejdřív vypadneme,“ rozhlédla se kolem a do chodby, „nelíbí se mi tu.“

„Já jen chci říct, že…“

 Thébé mu dal ruku na rameno a popostrčil ho dozadu.

„Pokud tu zůstaneme, zemřeme všichni. Musíme jít.“

 Bez jediného dalšího slova šel dál. Valkýra ho hned následovala, pak se přidali i Grizzly a Talona. Po pár minutách chůze Crooks začal cvakat zuby. Po několika dalších minutách mi zaklepal na rameno a protestoval.

„Mám takový pocit, že nás něco sleduje.“

 Zastavil jsem skupinu, otočil se a chvíli hleděl do tmy, ale vzadu nic nebylo, ať jsem se snažil sebevíc.

„To se ti jen zdálo, prostě nekecej a pojď, jsme skoro u dalších schodů.“

 Zdálo se mi, jako by potlačovaný klapot bot odtikával jako dávné hodiny z laciných hororových audioknih. Každý klapot znamenal, že se něco blíží. Bylo jasné, že všichni máme nervy na pochodu. Začal jsem podezřívat úplně všechno, jestli mě náhodou něco neovlivňuje. Co když mám halucinace? Nebo když se to tu vyklízelo, tak nějaký pitomec zapomněl zavřít nějakou blbou výpusť s chladícím plynem a my teďka ležíme otráveni ve skladišti a tohle všechno se nám jenom zdá.

Po několika dalších minutách jsem měl opět Crooksovu ruku na rameni. Byl jsem naštvaný a tak jsem se otočil a odsekl:

„Crooksi prostě drž hubu nebo ti nakopu…“

 Měl v obličeji divný skoro až ublížený výraz. Teprve nyní jsem si všiml trnu, který mu trčel z hrudi a ze kterého odkapávala krev. Mladý génius procedil zkrvavenými zuby žádost o pomoc. Predátor s Crooksem trhl. Odvedl si ho hlouběji do chodeb. Chtěl jsem za ním skočit, ale zakopl jsem. Grizzly si toho všiml. Přeskočil mě a rozeběhl se rovnou za ním. Valkýra chtěla také, ale zakopla o mě. Udělala kotoul a padla rovnou na obličej.

„Kurva! Co děláš ty kreténe!“ ohodnotila své akrobatické vystoupení. Talona zůstala u nás a snažila se jí pomoct na nohy, jen Thébé se rozeběhl dál za Grizzlym.

„Drž hubu a běž! Musíme je dohonit!“

 Hlavou mi prolétlo první pravidlo a zároveň i jeho první slova, která řekl, než jsme začali lézt na žebřík:

„Pokud se rozdělíme, jsme všichni mrtví.“

 Všichni tři jsme vyrazili sprintem, ale Thébé, Grizzly i Crooks se nám ztratili v chodbách. Prošli jsme několik pokojů, bohužel bez výsledku.

„Kurva! Teď tu kvůli tobě chcípnu!“ otočila se na mě Valkýra a začala do mě mlátit. Dostal jsem pěstí do tváře a nepěkně mě zabolely zuby. Ta ženská má páru. Další ráně jsem stěží uhnul, ale u té třetí, která v podstatě kopírovala ty předchozí dvě, jsem uhnul rychle a mohl jsem tak do Valkýry strčit, takže spadla na zem. Talona se nás snažila zastavit, ale souboje na život a na smrt nás zprostil až pud sebezáchovy, který náhle zakřičel: „Jestli tu zůstanete, tak umřete.“ Ani jsem se moc nepozastavil nad tím, že můj pud sebezáchovy měl hlas Thébého.

 Rozeběhl jsem se ke schodům do dalšího patra. Valkýra se zvedla a rozeběhla se za mnou. Než jsem stihl stoupnout na první schod, skočila mi na záda a povalila mě na zem. Dopad to byl tvrdý a cítil jsem se, jako kdyby mě přejel nějaký nákladní automobil z předválečných časopisů. Valkýra nezastavila. Chytla mě za hlavu a začala s ní mlátit o kovovou podlahu. Plival jsem krev, ale to nebyla moje největší starost. Setřásl jsem ji ze zad, otočil se k ní a než se na mě stačila zase vrhnout, dal jsem před sebe ruku s otevřenou dlaní. Chtěla mi ještě dát pěstí, ale zastavila ji Talona.

„Jedna příležitost a jseš mrtvej!“ odplivla krvavý chrchel a dodala: „jdi první.“ Pak jsme se znovu vydali na cestu.

 Vystoupali jsme o dvě další patra, než jsme se na chvíli zastavili. Našli jsme další ubikace a v jedné jsme se dočasně usídlili. Zkusil jsem umyvadlo a k mému překvapení z něj ještě tekla voda. Sice byla rezavá jako klubko červených mravenců, ale stejně jsem ji nechtěl pít. Umyl jsem si obličej od zaschlé krve. Pálilo to opravdu nepříjemně a dost mě ta celá epizodka vytáčela, ale co se stalo, stalo se a musím jít dál. Už jsme v patře B-5 a zpátky nemůžeme.

 Voda přestala téct po pár vteřinách. Patrně to byl jen nějaký zbytek v trubkách. Chvíli jsme ještě čekali a nabírali druhý až třetí dech.

„Půjdeme,“ rozhodla Valkýra.

 Odpočinek skončil. Bez protestů jsme šli dál, zbraně připravené, opatrnost maximální. Očekával jsem problémy, ale vůbec jsem nevěděl, odkud přijdou. Jestli z těch šerých chodeb okolo nebo zezadu od někoho, kdo mě měl krýt.

Na dalším patře byl únik plynu. Všichni jsme s sebou měli masky, které jsme hned nasadili. Thébé nás před tímhle patrem varoval, než jsme vyrazili. Proto jsme je také s sebou brali. Zajímalo by mě, jestli se jednalo o jeho instinkt, nebo už tu někdy byl. O nebezpečnosti plynu jsme se přesvědčili, když jsme našli několik mrtvol těch příšer, které vypadaly jako nějaké nechutné pouliční směsky hromady druhů, a kostry z dávných dob. Nebo tu ležely teprve pár měsíců? Nemám tušení.

Teprve na posledním patře A, tedy A9, se něco začalo dít. Kromě toho, že jsme slyšeli vzdálené motory ventilace, což znamenalo, že můžeme sundat naší ochranu před plynem, jsme také slyšeli různé zvuky vydávané nějakými živočichy. Všichni jsme si zkontrolovali zbraně, zda jsou připravené a byli jsme připraveni je použít. Začali jsme našlapovat velice pomalu a měli jsme děsnou kliku, že se na podlaze nacházela gumová izolace, takže jsme nevydávali moc hluku. Celým patrem A-9 jsme se proplížili, aniž by nás cokoliv zpozorovalo.

 V patře A-8, kde byly ohromné sklady, jsme se skryli jednoduše. Všude byla hromada kontejnerů. Nebyl problém se skrýt. Během několika desítek minut jsme se šťastně připlížili ke schodům do A-7.

 A tam se to všechno zvrtalo. Vylezli jsme nahoru a otevřeli dveře do rozsáhlého atria. Otočilo se na nás několik desítek párů očí a spalovaly nás svými pohledy. Pozvedl jsem pistoli, ale bylo to stejně, jako kdybych nastavil břicho a řekl: Pojďte si kousnout. Rychle jsme zavřeli dveře a podařilo se nám to přesně ve chvíli, kdy na nás ty potvory vystartovaly. Dokonce jsme uslyšeli nárazy do dveří.

„Nějaký nápad?“ zeptal jsem se.

„Ventilace?“ navrhla Talona.

 Rozhlédl jsem se po mřížce, ale nikde nebyla.

„Ne. To nepůjde.

„A co se vrátit a najít jinou cestu?“ řekla další nápad.

 Podíval jsem se ještě jednou na místnost kolem nás, ale nakonec jsem rezignovaně přikývl.

„Asi nám nic jiného nezbyde,“ zamumlal jsem.

 Vrátili jsme se o patro níž a šli jsme podél zdí, kde jsme doufali v další schody nebo alespoň žebřík. Nacházeli jsme akorát malé údržbářské chodby a zaměstnanecké koutky, ale vždy jsme byli nuceni se nakonec vrátit zpět. Nicméně když už jsme se vzdali skoro všech nadějí a dokonce jsme přemýšleli o návratu nahoru a zkoušce štěstí ve střelbě, jsme našli nákladní výtah. Přesně podle našich odhadů byl nefunkční, ale už jen to, že je tam šachta a dalo by se teoreticky vylézt nahoru, pro nás byla skoro výhra.

 Pokud by se dalo nalezení šachty přirovnat k mimořádné dávce štěstí, pak servisní žebřík, který se nacházel uvnitř, byl zázrak. Měl nějaký odolný nátěr, takže vydržel zubu času. Valkýra šla jako první, i když se jí nelíbilo, že jsem měl krásný výhled na její pěkný zadek, ale v tuhle chvíli jsem měl úplně jiné myšlenky, než jak bych ho rád poplácal. Pořád jsem se obával, že se některou z ventilačních šachet dostanou ty potvory až sem. Pro jistotu jsem otevřel pouzdro od pistole, abych měl v případě nutnosti možnost rychle tasit.

„Přestaň mi čumět na zadek a dělej!“

 Odplivl jsem si až dolů. Málem jsem trefil Talonu, která se na mě zlostně podívala. Tak tohle si asi ještě vyžeru.

„Doufám, že nebudeme muset lézt ventilací. Jinak se s tím zadkem zasekneš a my tu zkejsneme.“

 Valkýra se zastavila a zkusila mě skopnout dolů, ale dokázal jsem uhnout.

„Dělej, nebo nás tu něco brzo sežere.“

 Přestala kopat a pokračovala dál, ale těšila se, až mi to nandá. Cítil jsem to. Lezli jsme dál, příčky pomalu ubíhaly a zdálo se mi to skoro jako věčnost. Pro jistotu jsem se ani nedíval dolů, jinak by se mi asi z té výšky udělalo nevolno. Kdysi jsem četl, že pokud je někdo zvyklý na malý prostor a najednou se objeví v nějakém velkém, dostane závratě nebo se mu sevře žaludek a vyvrhne i to, co v sobě nemá.

 Najednou vše zaskřípalo, příčka, které jsem se držel, zmizela dole v hlubinách a vydávala ohromný skřeky padajícího kovu. Spadl jsem o několik příček, ale stihl jsem se chytit žebříku a tudíž mě nečekal osud mastného fleku na dně betonové šachty. Málem jsem s sebou vzal i Talonu.

Špatnou zprávou byla ztráta pistole. Vypadla mi z pouzdra. K čertu s mou opatrností (nebo blbostí). Valkýra se mi celou dobu smála a pochopitelně si nezapomněla přisadit několika peprnými slovy, že mi to patřilo. Talona jen mlčela a podle mého byla příliš hloupoučká, aby si uvědomila ztrátu něčeho tak důležitého jako je střelná zbraň, nebo tiše a bez výrazu kalkulovala, jak se z tohohle průseru dostat se zdravou kůží. Těžko říct, co bylo horší.

Náladu změnil až bílý nápis na zdi: A-6. Šachta tu končila. Dostali jsme se na malou plošinu vedle šachty a prošli jsme dveřmi ven na chodbu. Opět jsme našlapovali velice pomalu a šli jsme tiše jako myši. Svítili jsme jenom malou baterkou, kterou jsem míval na klíčence, a která se dala rychle vypnout v případě, že by se na nás chtěly vrhnout nějaké potvory lákané čímkoliv, co září.

 Bylo tu ticho. Až příliš podezřelé ticho. Podíval jsem se na ostatní a bylo cítit, že si myslí to samé. Buď na nás někde něco číhá, a nebo tu jsou všichni mrtví a my se vlastně bojíme zbytečně.

 Celé patro bylo prázdné. Překvapení se nekonalo. Tedy, alespoň ne to, na které jsme čekali. Na konci schodů do dalšího patra nás nečekaly hromady nepřátel, ale velké pancéřové dveře. Tady by si nejspíš neporadil ani Crooks.

 Chvíli jsme čekali, jestli něco nevymyslíme, ale nakonec jsme se tak nějak shodli, že zkusíme někam zalézt a počkat. K našemu štěstí byla vedle buňka ochranky.

 Zabarikádovali jsme dveře a sedli si, kde se dalo.

„Teď přijde ten nejhorší úsek.“

 Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomil, že tohle řekla Talona a ne Thébé, který byl pryč.

„Jak to můžeš vědět? Nikdy jsi tady přece nebyla.“

 Valkýra vyndala dýku a začala si s ní hrát. Dávala mi varování.

„Píchala jsi s ním, že jo?“

 Talona ucukla a zčervenala. Skřípání zubů Valkýry jsem slyšel až sem. Druhé varování.

„Vždyť je mu aspoň padesát,“ nechápal jsem.

 Nesměle pokrčila rameny. A mně to najednou všechno došlo.

„Podvedl nás.“

„Jestli mě chceš nasrat, tak to sis vybral hodně špatnej den,“ křikla Valkýra a udělala krok kupředu. Poslední varování.

„Nechápeš to? Pokud už tu byl a mohl vypadnout, tak proč se vracel? Ušil na nás boudu, zneužil nás.“

 Valkýra mým slovům nevěnovala pozornost. Napřáhla kudlu a vrhla se na mě. Okamžitě jsem litoval, že jsem to neodhadl dřív a ještě víc jsem litoval, že jsem tím vytočil Valkýru, ale na lítost natož omluvy tu nebyl prostor. Jakmile udělala první krok, okamžitě jsem snížil těžiště a udělal krok stranou. Ihned změnila směr, ale získal jsem tak slabou půlvteřinu k dobru. Zužitkoval jsem ji, jak jen mi to moje schopnosti dovolily a zkusil ji malým přískokem podrazit nohy.

 Padla mi na záda, ale naštěstí pro mě, upustila nůž. Blbý plán, blbá situace a ještě blbější místo. Zkusil jsem ji setřást na stranu, ale jenom jsme se překulili na bok. Zkusil jsem ji přimáčknout zády a odstrčil se nohou od plechového šatníku vedle. Nevyšlo to. Dostal jsem od ní ránu do břicha a přišel tak o veškerý náskok. Valkýra to naopak využila, přetočila se, chytla mě za krk a začala dusit. Dech se mi krátil a já nedokázal přemýšlet, jak z téhle šlamastiky ven. Zbývalo už jenom, aby vzala ostří a vykuchala mě, jak se jí bude líbit.

 Chvíli jsem se ještě zmítal, když najednou uvolnila sevření. Pořád mě sice držela natolik, že jsem nedokázal nic udělat, ale mohl jsem dýchat. Jakmile se mi trochu vrátil zrak, všiml jsem si, že se k nám přidal další hráč. Thébé.

 Mířil na Valkýru pistolí a z jeho pohledu bylo jasné, že jsem zachráněn a Valkýra v pěkným průseru. K pomstě ale bohužel nedošlo. Dovnitř pak vstoupil ještě Grizzly a v ruce držel Crooksovu brašnu.

„Držte huby a zvedejte se. Musíme dál.“

„Ale dveře jsou…“ zkusila protestovat Valkýra.

 Thébé ji skopl na stranu a ještě jednou dal důraz na slova: „Držte huby.“ Pak přišel ke stěně, odhalil malý skrytý panel a přejel po něm starou čipovou kartou. Dveře se otevřely.

„Teď jdu jako poslední, budu vám hlídat záda,“ prohlásil.

 Nikdo jsme neprotestovali, ačkoliv nám bylo všem jasné, že to udělal jen, aby ho někdo nebodnul do zad. Valkýra na to rozhodně měla chuť. Podle mě mu jen bylo jasné, že teď už dávno všichni ví, že tu už někdy byl. Jinak by o tom panelu nevěděl a hlavně by ho musel nějak zprovoznit. Fakt, že jen přišel a mávnul kartou, mi jen potvrdil mé předchozí domněnky.

 Byl jsem zhruba uprostřed skupiny. Valkýra šla jako první a můj cit mi říkal, že se Thébé o nic nepokusí. Měl jsem tedy čas přemýšlet, bez toho, abych se staral o své okolí. Pečlivě jsem procházel to, co vím o motivaci ostatních být tady na téhle něco jako výpravě, i když mi to spíš připomíná, když krysy opouštějí potápějící se loď.

 Thébé tedy chce využít nás ostatní, aby se dostal ven. Pro něj už to je vlastně skoro sport. Grizzly přišel o bratra a chce jen umřít kvůli něčemu užitečnému. A dostat pár lidí ven z tý prokletý díry tam dole za to stojí. Valkýra měla nějaké problémy a dolů už zpátky nemůže. Talona…

No jo vlastně. Já ani moc nevím, proč je tu vlastně tahle. Doma měla klid a šanci na bohatý život, nezdálo se mi, že by ji chtěli provdat nějakýmu starýmu prasákovi kvůli lepším obchodním vztahům a válečnice taky není. Možná… možná jestli ji neláká neznámo… a kurva. Už je mi to jasný. Kdysi jsem četl o výpravě do nějakého neznámého nebezpečného prostředí. Bylo to o třech chlapech a mezi nimi byl i nějaký poeta, který hledal smysl. Je možné, že by hledala nějaké vnitřní kouzlo, které se tu skrývá?

 Z úvah a pochodové letargie nás vyrušilo zavrzání dveří. Všichni jsme se zastavili. Zevnitř dveří něco svítilo a mířilo to přesně na Talonu. Podíval jsem se kolem sebe a na Thébého, ale viděl jsem jen pár odlesků světla na jeho tváři. Byl skrytý ve tmě. Muselo mu dojít, že to na něj vím. Podíval jsem se zpět na Talonu, která byla hypnotizovaná tím světlem, natáhla ruku a šla k němu.

„Ne!“ zakřičel jsem těsně před tím, než se z místnosti se světlem vynořilo nějaké chapadlo, chytlo ji za nohu a začalo ji táhnout dovnitř. Talona se zachytila za dveře a křičela. Všichni jsme se za ní rozeběhli. Grizzly ji popadl za ruku, ale pak se chytil za oči a zavyl bolestí. Já byl už těsně u ní, když mě Thébé chytil za rameno a hodil zpět na zem. Pak ještě fingoval, že běží za Talonou, ale ta nevydržela, pustila se a zmizela. Ještě jsme zaslechli zvuk trhání těla a slabý výkřik.

 Valkýra se podívala na mě. Nepochybně mě chtěla zabít za to, že jsem ležel na zemi. Teda alespoň by to sedělo k tý její pomatený palici. Thébé ji ale profackoval, vzal s ní Grizzlyho, který se držel za oči, z nichž mu tekla krev, a mávl na mě, ať sebou hejbnu. I když mě zvědavost pokoušela, zapřel jsem se a za žádnou cenu se nedíval na světlo z místnosti.

 Opět je nás o jednoho míň a opět je tu víc otázek než odpovědí.

 Musel jsem vzít Grizzlyho, protože Thébé běžel dopředu, aby otevřel dveře. Bylo to jako tahat slona, skoro jsme s Valkýrou nestačili ani s napětím všech sil. Grizzly patrně přišel o oči a dost hlasitě u toho skučel. Takovou bolest nemůže vydržet ani ten nejsilnější chlap.

 Thébé otevřel dveře a osvítilo nás bílé světlo. Tohle byly normální zářivky, takže jsme jenom trochu zahalekali, když si naše oči začaly zvykat. Za námi se opět ozval hrůzný řev. Ohlédl jsem se s Valkýrou přes rameno. Vzpomněl jsem si, že nestvůru, jako tu, která se na nás koukala, už jsem někde viděl. V nějakém časopise. Říkali jí Hydra.

 Valkýra pustila Grizzlyho a rozeběhla se ke dveřím. Kráva. Zanadával jsem. Pustil jsem ho a vzal nohy na ramena. Nezastavil jsem se ani, když jsem slyšel jeho řev. Valkýra chce zavřít dveře! Přidal jsem tempo, ale síly nestačily. Thébé ji naštěstí zarazil. Proběhl jsem dovnitř a pak se začaly zavírat.

„Ty debile, kvůli tomuhle hovadu teďka chcípnem, dveře se nestihnou zavřít!“ křičela a vrhla se na mě. Vzala nůž a připravila se k výpadu. Thébé tlačil na dveře a snažil se starý zrezavělý systém popohnat. Možná vůbec poprvé měl na tváři strach, ale nedokázal jsem to rozeznat přesně. Nebyl čas prohlížet si ho víc. Valkýra skočila. Chtěl jsem uhnout, ale zakopnul jsem, takže jsem místo toho spadl do strany. Přetočil jsem se na břicho a několika pokusy jsem se pohnul dopředu. Valkýra dopadla a přiběhla ke mně přesně ve chvíli, kdy jsem se zvedl a otočil. Napřáhla ruku s nožem, ale v posledním okamžiku jsem zvedl ruku a odklonil její úder, takže mě jen škrábla do ramene. Zavyl jsem bolestí a zkusil ji praštit pravou rukou, ale chytila mě za ni a kopla kolenem do břicha.

 Svalil jsem se na zem v bolestech a pomalu se smiřoval s prohrou. Jenomže pak ve mně opět něco zaskučelo a dodalo mému zmatenému a vyčerpanému organismu další síly. Kopl jsem ji do nohy, ale jenom zavrávorala a začala sekat nožem. Začal jsem se plazit po zádech pryč, ale věděl jsem, že nemám šanci. Pak se objevil Thébé a sekl ji do nohou svou kudlou. Padla na zem a začala nadávat. Nemohla se ani hnout. Rychle jsem vstal, a i když jsem vrávoral ze strany na stranu, dostali jsme se Thébém pryč. Na konci osvětlené chodby byl žebřík. Valkýra zůstala vzadu.

„Ta nestvůra se těma dveřma brzo prodere. A já tu rozhodně nechci být, až skončí s Valkýrou.“

„Ale proč já?“ zeptal jsem se.

 Nedostal jsem odpověď. Místo toho jsme se po žebříku dostali do předposledního patra. Zastavili jsme se v nějaké staré kanceláři. Thébé zabarikádoval vchod, zatímco jsem si trhal košili, abych si obvázal rameno, které i když slabě, tak plynule krvácelo.

„Je mi jasný, že víš, proč jsem vás sem všechny vzal sebou,“ promluvil najednou Thébé.

„Návnada.“

„S tebou to je ale jiný. Tam venku to nebude bezpečný, nedělám si iluze. A ve dvou to bude lepší. Nečekám, že mi teď najednou budeš věřit a všechno bude čistý…“

„Děláš dobře.“

„Tak jako tak, potřebujeme se oba dva dostat ven. Zpátky už to nejde.“

„A?“

„Měl bys asi vědět, že dál už jsem nikdy nebyl. Když jsem tu byl naposled, byl jsem polomrtvý a zpátky jsem se dostal vlastně jen náhodou.“

 Bolela mě hlava. Nechtělo se mi přemýšlet. Chtěl jsem si lehnout a v klidu umřít. Ale pořád ve mně rezonovala jakási pseudotouha nevzdát se těsně před cílem.

 Nebyl čas ani síla, abych o tom přemýšlel déle. Přikývl jsem. Podal mi do ruky nějakou tabletu.

„Spolkni to.“

 Nechtěl jsem si ji vzít, ale když si ji vzal taky, tak jsem to nakonec udělal. Chvíli trvalo než začala působit, ale už nyní jsem se cítil čilejší.

„Tak jdeme.“

 O několik dveří a relativně klidných chodeb později jsme stáli před posledními dveřmi. Tedy, mysleli jsme si, že jsou poslední, protože na nich bylo napsané A-0.

 Otevřeli jsme dveře ručně pomocí otáčivého kola. Dveře se se skřípáním otevřely a přesně v tu chvíli se za námi vynořila hydra. Jak Thébé tak já jsme se rozeběhli do chodby. Zdála se být skoro nekonečná, ale vzadu jsme viděli světlo. Tohle vypadalo jinak než unuděné věkem sešlé zářivky.

 Oběma nám docházely síly, ale zdálo se, že se to Thébé snažil nedávat najevo. Hydra nám dýchala na záda, ale bude trvat ještě několik sekund, než někoho z nás dostihne. Zdálo se, že to je bezvýchodná situace, buď vezme jednoho z nás, nebo oba. A ten druhý stejně nejspíš nedokáže doběhnout do konce. Vteřiny se vlečou jako banda mravenců v lepidle. Už jsem cítil, jak se mi hydra zahryzává do zad, když jsem si všiml, že Thébé něco vyndavá z kapsy. Byl to granát! Ten by ji mohl zdržet, pokud ne zabít.

 Odjistil a hodil za sebe. Jedna vteřina. Druhá vteřina. Třetí vteřina. Granát bouchl. Výbuch nám ožehl záda a narušil naši rovnováhu, ale hydra byla zraněná a na chvíli zpomalila. Opět jsme nabrali tempo, i když znatelně menší než před tím. Ničilo nás vyčerpání i všemožná poranění. Byli jsme víc mrtví než živí. A pak jsme ji uslyšeli znovu. Hydra byla sice zraněná, ale pořád nás chtěla zabít a pořád za námi běžela.

 Uběhli jsme asi dvacet metrů, když konečně přišla ta chvíle, na kterou jsem čekal. Hydra byla už jen pár kroků za námi, když se Thébé pokusil mě odstrčit, abych ztratil rovnováhu. Přesně ve chvíli, kdy máchl rukou, jsem se sklonil, vložil poslední síly, které mi zbývaly do několika rychlých kroků, a nastavil mu nohu. Zakopl, mě vzal sebou, ale já to čekal a udělal jsem ještě několik kotoulů dopředu. Neohlížel jsem se a vystartoval dopředu.

 Zastavil jsem se až ve chvíli, kdy jsem zavřel ocelové dveře. Byl jsem venku. V nějaké jeskyni. Můj první akt v novém světě byl, že jsem se vyzvracel z podoby. Cítil jsem, jak na mě fouká nějaký vítr. Chvíli jsem popadal dech. Klečel jsem na kolenou a čekal. Pak jsem vrávoravě vstal. Chvíli jsem jen zíral a dýchal. Potom jsem si nasadil černé brýle a vyrazil ven.

Konec