Návrat mágie

Dominik Valeš

Milí čitatelia,

Žijeme v dobe kedy sa na nadprirodzeno, tajomné bytosti či mágiu veľmi neverí. Môj príbeh Vám, ale ukáže, že viera je niekedy silnejšia než presvedčenie väčšiny našich blízkych, priateľov alebo príbuzných. Dokonca viac než fakty. Keď sme boli deťmi bolo pre nás magické úplne všetko. Na týchto stranách Vám ponúkam návrat do tejto tajuplnej ríše kde je všetko zázrakom. Včitajte sa do príbehu Gabriela Banetorn, ktorý sa rozhodol veriť aj po tom čo raj detstva opustil.

A pamätajte si:

,,Viera je niekedy ten najmocnejší nástroj proti zlu.“

**Kapitola I.**

**Deň keď sa to začalo**

Ďalší blbý deň, zamrmlal som si popod nos, keď som sa rozospato snažil nahmatať mobil, aby som zrušil otravné zvonenie budíka. Natiahol som sa po okuliare nasadil som si ich a pozrel sa na nástenku s úlohami visiacu vedľa mojej postele. Ach bože to blbé skúšanie pani Langovej. Zasa bude riešiť také kraviny, pomyslel som si. Vstal som dolámaný z postele po ďalšej noci plnej desivých a nezmyselných nočných môr a odišiel som do kúpeľne. Umyl som sa a hodil do seba prášky proti migréne, ktoré mi predpísal náš divný doktor. Moje migrény sa, ale zhoršujú a jediné čo doktor robí je, že mi zvyšuje dávky MIGRAXU. Nepomáha to, len to na určitý čas moju migrénu umierni, apoň tak aby som dokázal fungovať. Zvláštne a podivné problémy som mal už od detstva. Slabý zrak migrény v puberte a rozmazané videnie. Vraj je problém v genetike či čo. Nikdy mi nešlo však do hlavy ako môžem mať jeden deň perfektný zrak a o pár hodín vidieť rozmazane. Genetika, to určite. Vrátil som sa do izby a rozhrnul staré závesy. Oslepili ma ranné lúče slnka. Výhľad z druhého poschodia nášho rodinného domu bol jediný moment rána, ktorý stál za to. Náš dvojposchodový rodinný dom, ktorý mi zanechali rodičia bol projektovaný úžasne. Ráno som cez okno svojej izby sledoval východ slnka a večer zo zadnej terasy jeho úchvatný západ. Niektorý ľudia my vraveli, že to nie je možné, ale ja som to nejak neriešil. Ľudia v našom meste sú divný a až dogmaticky poverčivý. A prečo? Boh vie. Nebral som ich reči o tom, že dom je prekliaty či začarovaný vážne. Aj keby za tým bola nejaká záhada nechcel som to meniť. Môj dom bol celkovo divný občas bolo počuť zvláštne zvuky z povaly či pivnice. Z času na čas som aj zazrel čosi v kútiku oka mimo môjho zorného poľa, ale prisudzoval som to mojím problémom zo zrakom a tomu, že dom mal za sebou skoro 200 rokov existencie. Keď sa tak nad tým zamyslím, aj to je divné. Čo už, môj život nikdy nebol normálny. Bol plný otázok a nedoriešených vecí. Rodičia zomreli pri autonehode v lese za záhadných okolností. Vidíte zasa záhada. Polícia uviedla že zrejme zrazili srnu alebo jeleňa a auto sa prevrátilo. „Jasné, jeleň“. Videl som fotky po nehode ak toto s autom a mojimi rodičmi urobil jeleň, tak potom mal musel mať aspoň tri metre a telo z betónu. Prípad bol uzavretý, ale nie pre mňa. Jedného dňa zistím čo sa stalo. Moja staršia sestra tesne po pohrebe rodičov zmizla. Nechala mi len dopis, že sa vráti až budem pripravený poznať pravdu. Super akoby naša rodina už tak nemala dosť tajomstiev. Povzdychol som si. Kto vie čo je s ňou? Je to už šesť rokov odkedy odišla. Mal som 15 keď rodičia zomreli zanechali mi závet u nášho rodinného právnika spolu so zvyšnými pravidlami, ku ktorým sa ešte dostanem neskôr. Do mojich 18 sa o mňa starala moja stará mama. Keď zomrela ostal som sám. A nie za jej smrťou nie je žiadna záhada. Zomrela v spánku. Od osemnástich sa teda o seba starám sám. Spočiatku to nebolo ľahké, ale dnes beriem svoju slobodu ako výhodu. V to ráno ma zo zamyslenia prebral zvláštny pocit. Hrdlo sa mi zovrelo, zatočila sa mi hlava a mohol by som odprisahať, že som zazrel kohosi stáť na chodníku oproti môjmu dom. Pretrel som si oči a bolo to preč. Blbé vedľajšie účinky. Ach tie lieky, zasa mám halucinácie mal by som ich prestať brať. Postavil som vodu na kávu, nabral vodu do misky a vyšiel som na verandu. Nero?!Nero k nohe?! Strašne prítulné stvorenie, ale nie ku každému. Všimol som si, že na niektorých ľudí bez ohľadu na to či ich pozná alebo nie reaguje podráždene. Nasypal som Nerovi krmivo a vrátil som sa zaliať si kávu. Popíjal som kávu opretý o kuchynský pult a díval som sa na ranné správy na svojom smartfóne. Zrazu som začul Nera štekať. Nero prestaň! Podišiel som k oknu a znova som uvidel kohosi stáť na druhej strane ulice. Nero bol ako zmyslov zbavený doslova narážal do plota a zúrivo štekal. Vybehol som von, ale opäť nikto tam nebol. Nero sa upokojil. Toto ráno je čím ďalej tým divnejšie. Ako som povedal beriem takéto veci s nadhľadom. Už od mojich 11 rokov sa zaoberám mytológiou, mágiou proste paranormálnym svetom. Je to moje hobby. Viem čo si asi myslíte, ale nie nie som žiaden fanatik. Práve naopak som dosť veľký skeptik. Ale v škole to ľahké nemám. Tohto roku maturujem a kto bude po tom. Jediný kto moju vášeň zdieľa je môj kamoš Patrik a moja priateľka ........ Zaskočil som Vás? Podivín ako ja má priateľku? No, nebudem klamať nie ste prvý. Ani ja poriadne nechápem ako som si zaslúžil tak úžasné dievča ako je Laura. Spoznali sme sa tým za tých najdivnejších okolností aké môžu nastať. Na pohrebe mojich rodičov. Bola totiž dcérou nášho suseda, ktorý býval o pár domov ďalej. Našich poznala a mala ich rada. Po pohrebe mi napísala na Facebooku ako sa mám a tak nejak to celé začalo. Láska nebeská. Viete ona bola istým spôsobom znamenie, že všetko bude v poriadku. Niekedy mám pocit, že mi ju do života poslali rodičia aby som nebol na tomto svete sám. Niektorí z mojich priateľov tvrdia, že v tom svojom svete nadprirodzena aj žijem. A nepopieram to. Radšej by som žil tam ako v realite. Venujem sa štúdiu týchto vecí vo svojom voľnom čase. No toho času zasa nie je tak veľa. Najmä od doby kedy som nastúpil do posledného ročníka strednej školy.

Študujem históriu. Nič svetoborné, ale niečo som si vybrať musel. Neľutujem to a navyše sľúbil som to rodičom. Ach keby ma teraz videli. Rodičia mi zanechali dom a s ním celkom slušný majetok, ale privyrábam si v našej mestskej knižnici. Chodím tam každý deň po škole. Necítil by som sa dobre keby som len tak nadarmo utrácal rodinné peniaze tak ťažko vydreté úsilím mojich rodičov. Ukladám a kategorizujem knihy, utieram prach a podobné veci. Je to super lebo na revanš mám prístup k množstvu informácií o tom čo ma tak fascinuje. Pán Gregor, vedúci knižnice, mi vždy zabezpečí prístup ku všetkým knihám o nadprirodzených javoch, tvoroch a mágii, ktoré sú v knižnici. Avšak nikdy mi nezabudne pripomenúť, aby som sa s mágiou nezahrával lebo mágia má vždy svoju cenu. Je asi jediný človek čo verí v tieto veci a zároveň má taký prehľad a solídnu dávku rešpektu. No on na rozdiel odo mňa má z mágie strach a udržuje si od nej patričný odstup. Nikdy mi nepovedal prečo. Viem toho o mágii toľko, že by som to mohol učiť, ale ja proste chcem len veriť hoci je to možno nezmyselné. Väčšina ľudí tvrdí, že mágia nejestvuje avšak ja verím, že je možno len niekde uzamknutá a čaká až budeme pripravení. Avšak mám nadhľad a tak som pred ľuďmi skôr skeptický. Len si to predstave nádherný svet plný fascinujúcich bytostí a kúziel. Raz sa oslobodí a keď sa tak stane, bude ju ovládať každý, kto ako zvykne hovorievať Pán Gregor, ju má v krvi. Preto dúfam, že sa nedostane do nesprávnych rúk. S vierou je to totiž tak, že mocný a zlý jej majú až príliš veľa. Ako každý deň som o pol 8 vyrazil autom do školy. Pocit, ktorý mi hovoril, že sa niečo blíži ma neustále prenasledoval, a ja som to bezmyšlienkovite pripisoval liekom.

Prišiel som ku škole a zaparkoval som. Vybral som sa smerom k hlavným dverám keď som ucítil niekoho ruku na mojom ramene. Ahoj „Merlin“ tak čo pripravený na dnešné skúšanie z dejín artefaktov? Samozrejme, odpovedal som mu ironicky. Bol to Patrik, môj najlepší kamarát. Prezývku Merlin mi dali spolužiaci zo školy práve kvôli môjmu záujmu o mágiu. Po pravde som sa neučil vôbec. Celú noc som chatoval na anonymnom fóre pre nadšencov mystiky. Bože ty si nedáš pokoj. Odfrkol mi Patrik. A čo tie tvoje migrény a zlé sny? No čo ti poviem, radšej pomlčím. Tak poď lebo prídeme neskoro a stará Langová urobí historický artefakt z nás. Prikývol som a pridal som do kroku.

V tento deň zadefinoval môj život niečo čo ma vydesilo a nadchlo zároveň. Na hodine dejín učiteľka zadala dnešnú úlohu na tabuľu. Mali ste sa naučiť niečo o historických artefaktoch z nášho mesta. Tak koho si vyvoláme, zarevala ráznym hlasom. Chvála bohu obišlo ma to. Po tom čo vyskúšala moju spolužiačku Rebeku, ktorá dostala samozrejme Ačko, začala učiteľka vysvetľovať novú látku. V jednej chvíli mi prešiel telom mráz. Cítil som, že sa mi opäť vracia migréna, ALEBO Žeby to nebola migréna? Pozrel som sa na učiteľku a započúval som sa do jej výkladu v snahe prestať blúzniť. Jej hlas sa akoby spomaľoval, v ušiach som počul pískanie. V momente keď rozprávala o málo známej bitke pri meste Mirnas niekedy v stredoveku na prelome storočí, som pocítil zvláštny pocit. Bolo to akoby som počúval niečo čo som už dávno vedel a zároveň som si bol na 100 percent istý, že sa míli. Takže v tejto bitke zomrelo 71 vojakov a 120 civilistov... V tej chvíli som sa už neudržal akoby ma čosi donútilo ju opraviť. Mýlite sa! Vykríkol som a pískanie prestalo. Prepáčte Pán Benett ako to myslíte? Celá bitka bola jedná veľká pasca na troch križiackych vojakov. A to na lorda Karnaira, rytiera templárského rádu Fridricha de Anzo a Leopolda z Hainru. Títo traja rytieri ukradli s klenotnice opáta Kornélia V. vzácny artefakt zvaný Ambris. Táto pasca však nevyšla a rytieri aj s artefaktom unikli. Rytieri alebo ako ste ich vy nazvali „vojaci“ vypálili celé mesto. V požiari zomrelo 1672 obyvateľov a 133 členov mestskej stráže a ... vtedy som sa zarazil. Všetci sa na mňa pozerali a snažili sa pochopiť čo som im práve povedal a odkiaľ to viem, a o čom to vlastne točím. Odkiaľ máte takéto informácie pán Benett? Nevedel som čo odpovedať nemohol som jej povedať pravdu, že netuším ako to viem. Neviem niekde som to čítal? Odpovedal som váhavo

Niektorí sa začali smiať iný zasa pozerali na mňa ako na blázna. Alebo si si pričaroval informácie priamo z minulosti, že Merlin? Nereagoval som a posadil som sa.

Jediný kto na mňa pozeral s obavami bol môj kamoš Patrik a moja priateľka Laura. môjho. Sme šťastný aj keď čo sa týka môjho magického koníčka má o mňa stále strach. Po škole som sa ponáhľal k autu aby som sa nemusel s nikým stretnúť. Pri aute už stála Laura s vyčítavým pohľadom. Si v poriadku? Opýtala sa ma a pohladila ma po tvári. Áno , myslím, že áno. Čo som ti povedala o tom tvojom mudrovaní? Vieš dobre, že tvoja záľuba mi nevadí, ale strápňovať učiteľku by si nemusel! Viem prehnal som to prepáč. Ja vlastne ani neviem ako som to vedel. Pristúpil som k nej so zvesenou hlavou, ona ma pobozkala a objala ma. Jej objatie bolo ako reštart. Hrejivé a príjemné ako ranné lúče slnka. Na chvíľu som dokonca zabudol na ten zlý pocit, ktorý ma prenasledoval už od rána. Deje sa niečo? Opýtala sa ustráchaným hlasom keď ucítila ako mi prebehol telom mráz. Ja...nie nič. Ako..? Nedopovedal som dobehol Patrik a prerušil ma. Kámo mám o teba strach. To čo si predviedol na hodine bolo to fakt krepy. Vyzeral si ako keby si rozprával jazykom, ktorému ona nerozumela. Ale ten jej výraz stál za to, celkom dobre si ju odstavil. Vyslovil spokojne a pridal svoj typický úškrn, ktorý mu sklesol potom čo uvidel Laurin nahnevaný výraz. Ale no tak Laura veď bola sranda nie? A tuto Gabriel je v poho však? Neviem čo sa tam stalo, ok?! Proste som vedel, že sa mýli a tak som ju opravil. Ok, ok ukľudni sa. Mám taký pocit, že ti tie tvoje voľnočasové aktivity lezú na mozog. Choď domov a odých... dopovedať to už nestihol. Pískanie sa vrátilo, ale nebolo samé. Zem sa začala triasť a spustil sa silný vietor. Čierne mraky zahalili belasú oblohu prakticky v jednej sekunde, v danom momente začali pretínať oblohu jasné blesky. Čo do riti... vykríkol do chaosu Patrik a snažil sa polapiť dych. Inštinktívne som pevne objal Lauru, ktorá sa triasla od šoku. V tej chvíli mi moju myseľ preťala palivá a neznesiteľná bolesť. Zvalil som sa na zem držal si hlavu. Kámo? Kámo čo sa ti robi? Ten zvuk!! Ten zvuk!! Vykrikoval som. Aký zvuk? Ty v tom chaose niečo počuješ? Reval na mňa Patrik.

Tak ako sa to rýchlo začalo tak rýchlo to aj skončilo. Trvalo to len pár minút, ale niečo bolo inak, cítil som sa inak. Laura si v poriadku? Áno som. Patrik sa na mňa pozrel vyčítavým pohľadom. Ja tiež žijem ďakujem za opýtanie, zamrmlal.

To bolo fakt divné. Patrik sa pozrel na mňa a povedal: „ Ani o tom neuvažuj!“ Máš ten fascinovaný výraz. Asi máš pravdu. Uznal som to aby som ho upokojil, vedel som čo chcel povedať. V hlave som premýšľal, že to normálne rozhodne nebolo a taktiež som vedel, že pre túto oblasť nie sú takéto zmeny počasia bežné. Vedel som, že toto bude prvá ozajstná záhada v mojom živote. To som však ani len netušil čo príde.

**Kapitola II.**

**Teraz mi už veríš?**

Odviezol som Lauru domov. Po celú cestu mala o mňa opretú hlavu a držala ma za ruku. Prehodil som zopár slov o tom čo sa stalo z jej rodičmi a išiel som do knižnice. Keď som vošiel dnu skoro som odpadol. Bol tam taký bordel že to namieto knižnice pripomínalo skládku. Pán Galbert čo sa stalo? Gabriel som rád, že si tu, povedal unaveným tónom. Zdá sa, že knižnica bola v epicentre toho zemetrasenia. Čudné však? Opýtal som sa a čakal som čo povie. Áno veľmi čudné. Čo si o tom myslíte? Začal som pomaly zbierať knihy zo zeme. No po pravde neviem takéto niečo si nepamätám a to žijem v tomto meste už 71 rokov i keď niečo tuším. O čo ide? No najprv mi pomôž poupratovať a potom ti ja poviem čo viem. Trvalo nám to dlho a tak sme sa dohodli, že sa zastavím zajtra lebo už bolo neskoro. Po príchode domov som otvoril notebook a zadal som tam jednoducho nadprirodzené zmeny počasia. Po asi hodine prehľadávania stránok som natrafil na príspevok anonymného užívateľa, ktorý bol zverejnený len pred dvoma hodinami. Niesol nadpis *: Tajomné zemetrasenie v meste Clavis.*

*Náhoda alebo prvý varovný signál návratu mágie do sveta?*

Okamžite som na ten článok klikol. Podľa toho čo tam písal existovali dôkazy, že mesto Klavis bolo vybudované ako maskovanie pre pomyselné vezenie mágie a vraj sa niekde pod mestom nachádza kameň v ktorom je uzavretá mágia. V tomto kameni sú štyri pečate. Každá z nich reprezentuje jeden z elementov. Miestnosť je vraj skrytá a odhaliť ju môže len ten kto bude vlastniť kľúč známy pod menom AMBRIS. Návratu mágie budú predchádzať prírodné (elementárne) úkazy. Spojené s prelomením elementárnych pečatí. Ten kto zlomí všetky 4 pečate vypustí do sveta nespútaný magický chaos. V tej chvíli ma doslova zamrazilo.

Aká je šanca, že môj pocit, to divné počasie, moja bolesť hlavy a moja oprava pani Langlovej na hodine má súvis?

Správne nulová. Čím ďalej tým viac som si uvedomoval, že som na stope niečomu veľkému. Naše mesto bolo tajomné odjakživa, ale toto je niečo úplne iné. Pozrel som sa na hodiny, ktoré ukazovali 0:03, tak som sa rozhodol ísť spať. Zaspával som s nádejou, že mi to pán Galbert nejako vyvráti svojimi informáciami, ale na druhej strane som sa bál, že mám pravdu. Mrazila ma predstava ,že to všetko, čo sa stalo malo nadprirodzený charakter, ale stále som niekde v kútiku duše dúfal, že sa mýlim.

Túto noc som skoro vôbec nespal. Stále som dúfal že sa to všetko vyrieši, že správy mi dajú informáciu, že sa v našej oblasti vyskytuje nejaký zlom zemskej kôry. Nejaká vyhasnutá sopka.

Hoci som vedel, že okolité hory rozhodne nie sú sopečného pôvodu. Hneď ráno som vyzdvihol Lauru. Nastúpila a pobozkala ma. Pri jej bozku som zasa na chvíľu zabudol na všetko. Si v poriadku? Vyzeráš akoby si videl ducha. Opýtala sa ma a z jej tónu som vedel, že asi je na mne vidno, že nie som úplne v poriadku. Nechcel som ju desiť a rozhodne som jej nemienil tvoriť nočné mory o tom čo môže prísť. Som v poriadku neboj sa. Povedal som jej a chytil som ju za ruku. Hoci asi tušila, že jej klamem stisla mi ruky a povedala: ,, Abraka dabra“. To boli naše slová v preklade to znamenalo: ,, Ľúbim ťa“. Aj ja teba. Chvíľu bolo ticho. A len sme sa na seba usmievali. Potom som si všimol rovnako znepokojivé mraky ako včera. Musela si ich všimnúť aj ona, lebo jej sa vytratil. Čo si o tom myslíš? O tom čo sa včera stalo? Spýtala sa ma váhavo. V tej chvíli som nevedel čo povedať.

Neviem čo si mám myslieť. Neviem čo to bolo. Myslíš, že to bolo, neverím, že to hovorím, nadprirodzené, magické? No dúfam, že sa mýlim. Zvyšok cesty sme strávili v tichu. Školský deň prebehol v pohode.

Po škole som sa stretol s Patrikom. Čavko Merlin tak čo ako sa máš po včerajšom zážitku? Dúfam, že nepátraš po mystických príčinách? Povedal s uštipačným  tónom a potľapkal ma po pleci. Dali sme si náš tradičný pozdrav a potom sme  nasadli do auta. Dnes sme mali v pláne ísť spolu do knižnice pozrieť sa na nejaké knihy, ktoré nám boli pridelené na povinné čítanie. Laura s nami nejde? Laura dnes ostala v škole kvôli projektu v labáku. „ Tak teda pánska jazda máš povolenie k štartu kapitán!“, zahlásil Patrik. Keď sme prišli do knižnice pán Gregor podišiel ku mne a povedal: „Gabriel môžeme dokončiť náš včerajší rozhovor?“ Jasné. Patrik ma samozrejme hneď nasledoval, ale ja som ho zastavil: „ Zostaň tu a skús nájsť tie knihy. Budú v oddelení tradičnej literatúry, hneď som späť. A to je akože kde? Druhá polica v prvom rade z prava, zakričal som spoza regálov. Pán Gregor ma doviedol do jeho kancelárie ujistil sa, že nikto nejde a zavrel dvere. Čo sa deje pán Gregor? Chcel si vedieť čo si myslím o tom čo sa včera stalo. To zemetrasenie ťa asi trochu prekvapilo, zaskočilo a možno ti dalo muníciu na kopu nadprirodzených otázok však? To čo ti teraz poviem si nechaj pre seba. Môj starý otec mi kedysi rozprával o založení tohto mesta. Vieš kto založil toto mesto? No podľa kroniky v našej škole to boli tri staré rody ale jediný, ktorého meno poznáme je rod Wornerrovcov, nie? Vieš len malú časť príbehu Gabriel. Určite poznáš legendu o bitke pri meste Mirnar?

Zasa tá bitka? tak toto už nie je náhoda. Čo si vravel? Nič pán Gregor, Áno poznám. A vieš o čo v tej bitke išlo? Vtej chvíli som si spomenul na hodinu v škole ... AMBRIS? Odpovedal som s váhavým výrazom výrazom. Presne tak o kľúč k mágii, ktorý údajne ukradli opátovi traja križiacky rytieri lord Kornelius, rytier Fridrich a lord Leopold. Pravda je však taká, že mu nikdy nepatril. Tí rytieri boli s čarodejníckych rodín. Boli to mágovia? Naše mesto založili čarodejníci? Opýtal som sa akoby som to nepochopil. Áno legenda hovorí, že to bol pravý dôvod prečo ich opát prenasledoval. Ambris vznikol až po ich úniku z bitky. Nechceli aby sa mágia na svete zneužívala a tak sa rozhodli uzavrieť ju do kameňa a ten uzamknúť elementárnymi kúzlami a magickým kľúčom. Ambris. Povedal som so súhlasom.

Presne tak. Avšak legenda pokračuje, jeden z rytierov sa vraj nechcel moci vzdať a tak potajomky ukradol kľúč zo skrýše a ponechal ho v tajnosti až do doby kým jeho potomkovia neprídu na spôsob ako zlomiť pečate a otvoriť cestu mágii. Meno toho rytiera bolo Leopold Warnerr. Vtedy ma doslova zamrazilo. Počkať takže chcete povedať, že náš starosta je potomkom jedného z troch rytierov obdarených mágiou? Nie len to Gabriel. Premýšľaj! Tri zakladajúce rody. Traja rytieri. Meno len jedno...

Takže toto mesto založili tí traja rytieri?? Vyzerá to tak, že áno. Tak potom ten článok dáva zmysel pomyslel som si. Čo ak je to pravda a mesto je len kamuflážou pre kameň mágie, ktorý je pochovaný niekde pod ním. Ďakujem Vám pán Galbert. Pozdravil som sa a otváral som dvere.

Počkaj Gabriel, viem ešte niečo čo mi zveril starý otec. A čo ide? Meno druhého rytiera. Fridrich Galbert. Zabuchol som dvere a takmer som sa neudržal na nohách. Vy ste potomkom druhého zo zakladateľov? Áno, Gabriel naša rodina tu žije od samotného počiatku rovnako ako rodina Warnerrovcov. A ten tretí rod? Toho meno bohužiaľ nepoznám. Viete ešte niečo? Nie nič viac. Ale náš starosta má vlastní polovicu tohto mesta v rátane múzea ak sa snaží o prelomenie pečati beda nám. Nie je to dobrý človek to vieš. Áno viem. Tak teda ďakujem. V tej chvíli mi to napadlo, kniha magických predmetov kapitola 3. Pán Galbert kde je kniha Menchus? Tretia polica štvrtý regál. Gabriel nechaj to tak, snáď bolo to zemetrasenie len náhoda alebo varovanie lebo ak niekto zlomí pečať tak následky budú onmoho horšie. A s každou ďalšou sa bude približovať náš koniec.

Už musím ísť. Gabriel povedal som ti to ako varovanie Warnerrovci sú schopný všetkého aby udržali moc v tomto meste. Nezastavia sa pred ničím. Pamätaj, že predchodca Warnerra vo funkcii sa záhadne stratil. Na jeho tvári som zbadal strach. Čo sa deje? Vieš Gabriel ak sa putá mágie zlomia a mágia sa vráti do žíl pôvodných rodov vráti sa aj do celého sveta a tak ožije ... Všetko čo má niečo spoločné z mágiou. Dopovedal som. Ožijú bytosti z tých najtemnejších zákutí fantázie, mytológie a legiend. Prepáčte. ale ak je toto pravda tak to musíme nejak zastaviť. Ale prečo by si to mal byť ty Gabriel? Lebo ja jediný verím. Vybehol som von z dverí v uličke som sa zrazil s dosť podráždeným Patrikom. Aha takže za chvíľu si naspäť čo? Prepáč nejako som stratil pojem o čase, ale musím si ešte niečo vyhľadať.

Vbehol som do uličky a inštinktívne siahol po knihe Menchus. Patrik sa mi pozeral cez rameno zatiaľ čo ja som hľadal informácie o tom ako funguje Ambris. To nemyslíš vážne? Povedal si, že to necháš tak. Bolo to obyčajné zemetrasenie chápeš. Vieš čo nájdi tú povinnú literatúru a potom príď ku mne, povedal a odišiel. Chápal som ho, aj to, že mi neveril, celé to bolo divné. Zrak mi padol na kapitolu tri. V knihe stálo:

*Ambris – magický kľúč ku kameňu v ktorom má byť podľa legendy ukrytá mágia. Samotný kľúč je potrebné použiť pri všetkých pečatiach. Otvorenie pečate je sprevádzané atmosférickými a prírodnými úkazmi ako tornáda, búrky, zemetrasenia a podobne. Nad kameňom je potrebné vysloviť slová vyryté na kľúči a súbežne klúč vložiť do kameňa.*

Stránky som si odfotil. Knihu som odložil a vzal som povinnú literatúru. Keď som odchádzal z knižnice zastavil ma pán Galbert: „Dávaj si pozor! Ak to čo mi hovoril Starý otec je pravda a Warnerr má Ambris našiel spôsob ako ovládať mágiu či ju vrátiť späť. Nemyslím si, že  zvládneš čeliť tomu sám.“ Dám si pozor a ďakujem za všetko. Uistil som ho a odišiel som. Prišiel som k Patrikovi ukázal som mu stránky a dal som mu ich prečítať nastalo hrobové ticho.

Vo chvíli keď si ich prečítal videl som v jeho tvári prekvapený výraz.

Hoci to bol skeptik to, čo som mu ukazoval malo hlavu aj pätu. Počkať Warnerr a mág? Všetci vieme že je to parchant ale toto. Usúdil Patrik po prečítaní mojich poznámok a podal mi mobil späť. Uvedomuješ si aké je toto šialené? Áno viem, ale ak to je pravda a nastane väčší výkyv počasia znamená to nie len to, že niekto prelomil prvú pečať ale znamená to aj to, že kľúč Ambris bol po celý čas tu a mágia tiež priamo pod našimi nohami. Ak Warnerr získa kameň a vypustí do sveta nespútanú mágiu, ktorú bude mohol ovládať tak... tak sa toho prevíta už nezbavíme nikdy, doplnil ma Patrik. Nerozumiem ako mohol vyhrať voľby.

Počkaj, ak vieme, že Warnerrovci a Galbertovci boli zakladajúce rodiny, tak kto bola tá tretia... Tá je neznáma nie? spýtal sa Patrik.

Musíme späť do knižnice niečo tam musí byť. Okej ale tvojho Dodgeho šoférujem ja.

Fuh, tak to teda to je riadna pecka. Čo si našiel? Gabriel, ako dlho tu žije tvoja rodina? Neviem prečo? Lebo tu mám rodokmeň tvojho rodu kus síce niekto odtrhol ale je celkom dlhý. Vašu rodinu si pamätal ešte môj dedo nech mu je zem ľahká. Tak počkať. Nie toto je vylúčené.

Čo ak si práve ty potomkom tretieho rodu pán? Patrik sa začal nahlas smiať. Som rád, že sa bavíš, ale to je nemožné! Moja rodina bola proti tomu aby som len čítal Harryho Pottera nie to ešte, aby som sa venoval mágii. Striktne zakazovali čokoľvek čo sa týkalo mágie, a nadprirodzena. Svoje knihy som mal odložené v kôlni pod drevom aby ich nenašli rodičia. Keď zomrela mama tak otec to bral ešte vážnejšie. A stará mama bola ešte horšia. Nemohol som pozerať ani filmy, ktoré sa týkali čo i len trochu mágie aby náhodou som nekládol hlúpe otázky. Všetko sa zmenilo až keď som dospel a keď odišla... Kde je teraz? Myslíš Katie? Patrik súhlasne prikývol. Neviem. Naposledy sme sa videli na otcovom pohrebe. Po smrti rodičov zmizla. Možno by ti vedela povedať viac možno jej otec zveril nejaké tajomstvo predtým než... Nie, nebudeme sa o nej baviť jasné? Ok ukľudni sa. Prečo ju vlastne tak neznášaš? Prišla na otcov pohreb a potom zdrhla bez toho aby čokoľvek povedala. Žiadne ahoj žiadne vysvetlenie. Stará mama sa trápila ale vedela viac ako mi povedala. Mala na to asi dôvod nemyslíš? Neviem. Ale ani ma to už nezaujíma. Patrik ak je všetko toto pravda a Warnerr plánuje oslobodiť mágiu. Vieš si predstaviť akú moc by získal ako potomok pokrvnej línie magického rodu? Musím to nejako zastaviť. Čo na to povie Laura? Zatiaľ jej nič nehovor nechcem aby sa trápila alebo strachovala o mňa. Aj tak si myslím že je to len báchorka. Zasmial sa Patrik a buchol mi do ramena päsťou. Neveríš mi však?

Prepáč Gabriel, ale toto je šialené. Vieš, že vždy stojím pri tebe, ale toto je hlúposť. Uvidíš nič divné sa už nestane a to ťa presvedčí. Jeho mierne výsmechy som prerušil a ukázal som na pohár z vodou. Ta voda Patrik... zrazu sa začala zem chvieť bolo počuť silné zvuky. Regály s knihamy začali padať ako domček karát popri tom čo zemetrasenie silnelo. Patrik schmatol môj rodokmeň a utekali sme k dverám. Tam nás zastavil Pán Gregor, ktorý sa díval na zborenú vežu starého kostola. A v tom zemetrasenie prestalo. Vyšli sme na ulicu. Mesto bolo značne poškodené. Vyčítavo som sa pozrel na Patrika. Teraz mi už veríš?