**wwwwVendelín Pařez 7.D**

**Brána do světa duší otevřena**

O postavách:

Hlavní postavou příběhu je mladý muž jménem Tobias, povahou starostlivý a strašpytel, a jeho mazlíček Bark, což je pes plemenem anglický buldok, dík zvětšovacímu obojku přerostlý ve velikosti zlatého retrívra. Oba jsou na výpravě zjistit tajemství světa duší, po-dle vědců z té doby nevysvětlitelný jev či mýtus, a kromě věřícího Tobiase a Barka jim nikdo nevěří. V tuhle chvíli po honičce s šavlozubými vlky vychází z Temného lesa a pokračují směrem k horám.

Po úniku z temného lesa jsme já i Bark potřebovali chví-li oddechu. Takový adrenalin nikdo z nás dvou nikdy ne-zažil. Srdce mi tlouklo a bilo jako zvon a dýchalo se mi tak špatně, že jsem začal vidět rozmazaně. Pot mi smočil celé tělo a nohy mi zdřevěněly únavou, že jsem se nedo-kázal pohnout.

Vyhlížel jsem v dáli příchod bouře, ale nenalézal jsem sí-lu se vůbec zvednout a schovat se do jeskyně, takže jsem se tam musel doplazit. Ten běh mě zničil jako osmačtyři-cetikilometrový maraton.

Bark zůstal na dešti. Bouře mu nevadila a obojek je vo-děodolný. Jeho šedá srst splývala se skalami, takže ho žádný predátor nemohl ulovit. Z toho stresu jsem rázem hned usnul, jako kdyby někdo v mé hlavě stiskl spínač „vypnout“.

Ráno za úsvitu mě vzbudila kapka rosy ukápnutá na mé bledé čelo. S Barkem jsme si ulovili jednu krysoželvu k snídani, rovným dílem snědli a pustili jsme se na další výpravu do hor, díkybohu tu poslední (neboť mé nohy se neustále třásly). Po dešti se mi navíc krásně dýchalo, me-chy byly nasáté rosou, jezera se proměnila v moře, fauna i flóra byly dvakrát větší než včera, a to jen a pouze za jednu noc! Nejvíc mě děsí hlavě to, že se to tu děje úplně každou noc.

Zcela mi vypadlo z hlavy, že máme už jen dvaasedmde-sát hodin, což je na rozpočet toho, co za tu dobu musíme stihnout, dost málo, většinu našeho času jsme vyplýtvali na odpočinkových pauzách a při honičce s vlky v Temném lese. Oproti Barkovi, který dík obojku byl plný sil, jsem byl hodně pozadu, a v tak úzké horské cestičce je až moc velké riziko pádu, takže bylo nesmyslné ho předbíhat.

Každou malou chvílí jsme byli blíž a blíž a mně se víc a víc svíral žaludek. Na výpravu za tajemstvím světa duší by si nikdo z lidí, které znám, netroufl, a ani já už to nez-vládám. Když jsme došli k bráně, která byla odhadem 15 metrů vysoká a 6 metrů do šířky, všiml jsem si, že je na ní něco napsané. Stálo tam „MUNDUS ANIMARUM“, což latinsky znamená „svět duší“ nebo tak něco. Už z té dáli šly na dřevěných vratech vidět dlátem vyryté čtyři psí tla-py, každá z nich natočená na jinou světovou stranu.

Normální člověk by to nedokázal přečíst, leda nějaký zkušený a hodně vzdělaný vědec. Ale i s ním by výzkum trval roky.

Naštěstí mám s sebou svého spolehlivého psího společ-níka, který vlastní psí řeč jako mateřštinu, a mohl by se, v takhle opravdu náročnou a tísňovou situaci, opravdu hodit. Hned jak jsme vyšli až na vrchol, Bark se rozeběhl proti vratům a začal luštit. Mně se to zrovna teď přišlo vhod, neboť člověk se psí energii nikdy nevyrovná a potřebuje častější odpočinkovou pauzu, jako například teď já. Tohle pohoří je snad vyšší než Mariánský příkop vzhůru nohama, akorát se to tu jmenuje Summum a příkop tu žádný nenajdete.

Moc dobře vím, že je Bark víc inteligentní než kterýkoli cvičený pes (možná mu ten zvětšovací obojek zvětšil i objem mozku).

Za chvíli to měl vyluštěné a k otevření brány zbývala ješ-tě jedna věc: vyslovit šifru. Byl jsem zvědavý a natěšený, jako by to byla nejdůležitější a největší chvíle mého pros-tého života, ale šifra měla pouze jednu slabiku – Štěk!

Na chvíli vše utichlo a já začal mít pocit, že je něco špatně, ale jen jsem se chtěl zlomený a zklamaný otočit na patě a odejít, brána i tlapy na ní se ostrým a jasným světlem rozzářily jako vánoční osvětlení a světe div se, brána se začala z čista jasna pomalu a dramaticky oteví-rat. To, co jsme uvnitř zahlédli, si můžete představit jak-koli. Právě teď je řada na vás a vaší fantazii, abyste domysleli, co se dělo dál…

Co je to „Svět duší“?

Svět duší neboli mundus animarum zde na vrcholu pohoří Summum je dávno položený světový mýtus a záhada (ne v našem světě). Říká se, že ho ve starověku hluboko ve skalách vytesaly bohyně míru, sestry Malum a Bonum (zlo a dobro) k ochraně před ohavnými duchy, nazývanými malos spiritus (zlí duchové). Brána je zakletá a zašifrovaná člověku nesrozumitelným jazykem – psí řečí. Když se moc duchů dostane do špatných rukou, způsobí to celosvětový cha-os. K začátku 5. století se ale na bránu úplně zapomnělo, a přišli s ní vědci až v tuto dobu. Dík tomu, že za ta staletí se duchové změnili v čisté duše, přezdívá se bráně „Svět duší“.