**Jaký je oceán?**

,,Kapitáne, schyluje se k bouři,“ slyšela jsem ještě Albertův úzkostlivý hlas, než bouchly

dveře mé kajuty. Pohledem jsem ulpěla na částečně ohmatané obálce, která spočívala v mých rukou. Byl v ní dopis. Dopis, jenž jsem si četla znova a znova. Dopis, po kterém jsem tak často sahala za temných deštivých nocí. Dopis od mého syna.

Očima jsem přelétla text a zastavila se u poslední věty. Do očí se mi vlévaly slzy. Tak rychle a nečekaně, že mi pár malých slz sklouzlo z tváře dříve, než by je zachytil kapesník. Kapka dopadla na papír a slovo se změnilo na černou kaňku, která pomalinku kličkovala a brala s sebou i slova další. Nebylo to poprvé a jistě to nebude ani naposledy, ale mě to netrápilo. Znala jsem ta slova nazpaměť.

*„ …Mám Vás moc rád, matko. Kéž byste už byla zpátky doma! Opatrujte se a nezapomeňte na mne a mou otázku. Pozdravujte otce a malou Sophii. Arthur. “*

Otřela jsem si tvář krajkovým kapesníčkem a schovala dopis zpět do obálky. Benjamin o mně tvrdil, že jsem až přehnaně starostlivá, ale já si nemohla pomoct. Svoje děti jsem nadevše milovala. Věděla jsem, že u babičky se bude mít dobře, ale i tak jsem měla velký strach a modlila se každý večer k bohu, aby ho opatroval.

Bylo to zvláštní. Měla jsem strach o ty, které jsme zanechali doma na pevnině, ačkoli to oni by měli mít větší strach o nás, protože oceán je velmi zrádný.

Kapitán Benjamin Briggs, můj manžel, byl velmi schopný a zkušený námořník. Vždy si uměl vybudovat respekt a já mu naprosto důvěřovala. Už to jsou dva týdny, co jsme vypluli z New Yorku. Po celou tu dobu se nám závažnější problémy naštěstí vyhýbaly.

Můj pohled připoutal pomalu dohořívající plamínek svíčky na mém stole. Zadumaně jsem si ho prohlížela. Náhle mé oči zaujalo něco jiného. V malé, narychlo přibité knihovničce ležel můj starý otrhaný deník. Už od mala jsem si ho brala všude s sebou. Ani jsem nestačila zaregistrovat, kdy se má ruka pro něj natáhla. Nalistovala jsem poslední stranu. Lahvička na stole skýtající inkoust jakoby se sama nabízela.

*19.11. 1872 Plujeme dál na jih. Vítr se opírá do přídi lodi. Hromy a blesky zuří okolo nás a paluba je neustále v pohybu. Právě se nakláníme na pravou stranu.*

Z venku se ozýval křik a hluk. Opatrně jsem vstala a přiblížila se ke dveřím. Škvírou tenkou, že by jí ani myška neproklouzla, jsem se snažila rozpoznat, co se děje. Muži pobíhali sem a tam. Někdo motal lano, druhý hledal sextant.

„Padá plachta! “ zaslechla jsem něčí pronikavý hlas. Rychle jsem přivřela a vrhla se k dětské postýlce, která se lehce pohupovala ze strany na stranu. Dívčinu malou tvářičku obklopovala růžová krajka a velké zelené oči po mně nevinně pokukovaly zpoza okraje peřinek.

Unaveně jsem dopadla do křesla stojícího vedle postýlky. Malátně jsem zvedla ruku a laskala Sophii po tváři. Oči se mi klížily a hlava točila. Viděla jsem stíny tancující po zdech a po stropě. Malé loďky zvolna se pohupujíc na mořské hladině. Viděla jsem Arthura, jak si jednoho mrazivého rána hrál pod jabloní zasypanou sněhem. Viděla jsem šílenou souhru barev a pak nic, jen bílo. A najednou se mi před očima zjevila prostá otázka vycházející z úst mého syna: Jaký je oceán?

Ráno mě vzbudila krásná a příjemná vůně mořské pěny, která vzniká, když se vlna tříští o skály. Usnula jsem v tom starém křesle jednoduše potaženém vydří kůží. Tiše jsem vstala. Sophie ještě spala. Paluba se zdála být klidná. Po tak náročné noci si všichni přispali.

Procházela jsem se přes celou délku lodě. Na konci jsem se zastavila a pohlédla k obzoru. Slunce pomalu nabíralo na síle, obloha získala oranžový nádech a paprsky barvily vodu jemnými odstíny růžové.

„Nádhera, viď?“ promluvil ke mně ten známý hlas. Překvapeně jsem se otočila. Za mnou stál Benjamin s rukama složenýma za zády. „To slunce…,“ pokračoval, „jakoby ho někdo zahalil do toho nejjasnějšího třpytivého závoje a jeho paprsky se jako ruce sličných tanečnic vlnily do rytmu moře.“

„Kapitáne,“ volal již z dálky Albert Richardson a udýchaně se přiřítil až k nám.

„Máme dobrou rychlost, důstojníku?“ zeptal se Benjamin s vážným výrazem.

„Čtyři a půl uzlu, pane.“

„Jistě brzy najdeme dobrý vítr, který nás odnese až do cíle,“ vmísila jsem se do rozhovoru. Ben zamyšleně pokýval hlavou.

„Máš pravdu, Sarah. Hlavní je, že vydržely plachty,“ obrátil se ke mně a usmál se.

Zbytek dne proběhl poklidně. Na mysl se mi však kradla jediná otázka. Celou dobu jsem si ji pokládala a přemýšlela. Co mu na to odpovím? Jaký je oceán? Nebezpečný? Krásný? Tajuplný? Životaplný? Nekonečný?

Několik hodin jsem tam jen tak chodila s deníkem v ruce a snažila se zachytit tu krásu pro svého syna. Mrzelo ho, že nemůže jet s námi, ale nemohl si dovolit zameškávat školu. Čas plynul rychle, což bylo zvláštní, protože většinou mi přišlo, že se až neuvěřitelně vleče.

Už se setmělo a já vyčerpaně odklopýtala pryč. Strávila jsem tam celý den, ale stejně jsem nepřišla na to, jaký oceán ve skutečnosti je. Chtěla jsem něco zvláštního a osobitého. Něco, co nenajde v žádné knize. Něco napsaného přímo od srdce.

*23.11.1872 Dny ubíhají víceméně v poklidu, avšak připadají mi stále monotónní. Rozptýlení hledám hlavně s mojí sladkou Sophií. Benji je velmi zaneprázdněn a zbytek posádky je mi cizí. Stále počítám dny a těším se, až doplujeme. Janov je ještě tak daleko.*

Tu noc jsem se probudila ještě za tmy. Vyšla jsem z kajuty a zamířila rovnou na palubu. Obloha byla nádherná. Měsíc vévodil zlatým hvězdným drahokamům, které zaháněly tmu daleko od svých blyštivých cípů. Jako bych viděla nový svět. Kus nové dosud neobjevené galaxie. Bylo to jako nějaké abstraktní dílo malíře s bujnou fantazií. Tmavě modrá až černočerná, místy i nafialovělá obloha, po které byly nerovnoměrně rozsety hvězdy. Nic krásnějšího jsem ještě nikdy nespatřila.

Bylo poledne a kolem se vznášela uklidňující atmosféra šumícího oceánu. Usedla jsem na lavičku a kochala se dnešním sluncem prosvíceným dnem. Sáhla jsem po svém deníku. Možná, že přeci jen se mi podaří dovézt kousek té krásy domů.

*24.11.1872 Zrychlujeme. Vítr se opírá do plachet. Na moři je dnes něco zvláštního. Chtěla bych ti to popsat. Snad ti tím aspoň částečně odpovím na tvou otázku.*

*Loď proráží masu vody, která se bouřlivě svíjí a míří k výšinám. Hustá, bíle našlehaná pěna se opět mění na klidnou vlnku. A tam uprostřed oceánu vidím něco…něco nového. Jakýsi bílý ornament se roztahuje a zdá se být čím dál tím větší. Nebe tmavne. Opět zrychlujeme. Je to tak zvláštní! Vidím zlaté světýlko. Vidím…*

Loď **Mary Celeste** vyplula 5.11.1872 z New Yorku ve směru Janov. O měsíc později byla nalezena, avšak posádka beze stopy zmizela.

Eliška Hoferková

9. třída

ZŠ a MŠ Traplice