Temné světlo

 Často si kladu otázku, proč je v lidech nenávist k druhým. Proč vznikly války? Proč bojovali lidé, kteří za nic nemohli? Ale odpovědi na mé otázky nepřichází. Lidé, kteří nutí ostatní, aby bojovali, aby chránili majetek bohatšího, jsou zbabělci. Ovšem hrdinové jsou všichni, kteří bojovali za sebe, pro svou rodinu, pro svůj domov.
 Nastal sychravý podzimní den. Slunce svítí, jako by chtělo každou chvíli zhasnout. Mám chuť křičet, brečet, běhat a skákat. Vracím se na místo, které jsem včera objevila. Místo, které je ukryto v tom nejhlubším lese. Místo, kde mluví jen vítr a svítí jen tma. Našla jsem dům. Dům pod zemí. Ostatní to nazývají bunkr, ale já v tom vidím něco víc. Je to místo, kde byli lidé i v těch nejtěžších chvílích spolu. Teda jen ti, kteří měli štěstí. Atmosféra zde byla veselá asi jako na hřbitově. Vše, co se tu nacházelo, bylo tajemné. Staré kufry, prázdné plechovky, knihy a zbraně. Jediným sluncem se zde stávala žlutá hvězda. Nedokážu si představit, že bych na takovém místě měla strávit noc, natož tak týden, měsíc nebo i rok. Nevím, jestli zde mám zůstat, nebo utíkat domů. Toto místo je tak temné a frustrující, ale z nějakého důvodu strašně zajímavé.
 Vracím se domů malou cestičkou v lese. Nikdy jsem zde nikoho nepotkala, ale dnes ano. Přímo naproti mě se objevil muž. Byl vysoký, měl kabát dlouhý až na zem. Ale první věc, kterou jsem si na něm všimla, byla zjizvená tvář. ,,Dobrý den,“ pozdravila jsem, ale muž šel dál, jako by mě ani neviděl. Vycházela z něj podivná energie. Teprve po pár minutách mi došlo, že zmizel. ,,Asi odešel,“ pomyslela jsem si. Když jsem se vrátila domů, už svítil jen měsíc. Ulehla jsem do postele a poslouchala bubnování deště do oken. Tato noc byla velmi zvláštní. Zdály se mi noční můry. Často se v nich objevoval ten tajemný muž, ale ještě častěji tajuplný dům. Vzbudila jsem se celá zpocená a dala bych ruku do ohně za to, že se v bunkru něco stalo. Vyletím z postele jako roj včel a rychle si oblékám kalhoty a bundu. Běžím do lesa. Jakmile jsem doběhla k bunkru, nevěřila jsem vlastním očím. Stál tam ten podivný muž, teprve nyní se na mě podíval. V rozklepané ruce držel zapalovač a vedle něj byla postavená láhev. ,,Co to děláte?“ zeptala jsem se poněkud roztřeseným hlasem. Muž neodpověděl, vzal láhev, vlezl do bunkru a vše tam začal polévat nějakou tekutinou. Jakmile měl láhev prázdnou, stoupl si vedle mě a do bunkru hodil zapalovač. Pod námi zůstala jen díra plná popela. Aniž bych cokoli řekla, promluvil: ,,Zde jsem přežíval celý rok.“ Spadla mi brada a došlo mi, že pán je nejspíš Žid. Až teď jsem si všimla vypáleného čísla na jeho zápěstí. ,,Hrůzy se nesmí nikdy opakovat! Co se stalo, stalo se,“ řekl naprosto klidným hlasem a odešel. Zůstala jsem stát jako stromy, které mě obklopovaly. Hledím na díru, která je teď plná popela a jediné, co zde stále hořelo, byla žlutá hvězda s nápisem Jude.

 Jana Snopková, 14 let
 8. třída
 Sušice 74

 ZŠ a MŠ Traplice