**Priateľ mi podal ruku v pravý čas**

Všade okolo boli trosky, celý svet okolo mňa bol zahalený dymom. Budova v ktorej sme sa nachádzali s mojim priateľom bola celá v troskách. „Čo sa stalo ? “pýtal som sa priateľa no neodpovedal. Chcel som zistiť čo sa stalo, prečo mi neodpovedá a či vôbec ešte žije. Keď som ho konečne našiel v tých troskách tak som si vydýchol pretože dýchal, bol iba v bezvedomí. Vytiahol som ho vonku z trosiek a privolal pomoc. Pri tom ako som tam s ním čakal som nevedel prestať myslieť na jednu vec. Bola to náhoda? Alebo ten dom niekto vyhodil do vzduchu úmyselne?

Hneď na druhy deň som sa vydal späť na to miesto kde môj kamarát a zároveň parťák skoro zomrel. Miesto už samozrejme bolo uzavreté políciou. V tom som započul ako niekto hovorí: „ Niekto dal do domu bombu! Nebol to výbuch plynu ako sme si mysleli, podarilo sa nám totiž nájsť detonátor. “ Pristúpil som bližšie a zistil som že to vyšetrovateľ oboznamuje nejakého neznámeho človeka s prípadom. Povedal mi že je môj nový partner ktorého mi pridelili. Počul som o tom prvý krát pretože som o nového partnera nežiadal. Na tom človeku sa mi niečo nezdalo, môj partner bol ale v nemocnici tak som sa o to veľmi nezaujímal a radšej som sa vrátil k prípadu. Vyšetrovateľ sa ma opýtal: „Čo ste tam včera robili a prečo by vás niekto chcel zabiť? “Odpovedal som: „Ja a môj partner už nejakú dobu vyšetrujeme jeden drogový kartel. Najnovšia stopa nás doviedla do tohto domu tak sme ho prehľadávali keď zrazu vybuchol. Musela to byť pasca! Zahnali sme kartel do kúta tak sa nás pokúsil zabiť. “ Nový partner sa iba čudne zatváril a odišiel. Niečo mi na tom nehralo. Bol už večer a ja som len pozeral televízor a chystal sa do postele, keď mi zrazu zazvonil mobil . ozval sa s neho môj nový partner ktorý mi povedal : „v nemocnici v ktorej je tvoj priateľ nahlásili bombu. Evakuujú ju, prídem po teba a pôjdeme ho vyzdvihnúť. Určite to ma niečo spoločne s kartelom tak bude potrebovať ochranu.“ Neváhal som a šiel som s ním. Keď sme ho vyzdvihli tak som stratil ostražitosť pretože som myslel že už sme v bezpečí . ukázalo sa však že nie. Ten slizký had ktorý si hovoril partner nás odviezol do nejakej opustenej továrne čo sme si všimli až keď sme tam už boli a on vystúpil z auta a namieril na nás zbraň. Bol to člen kartelu ktorý nás infiltroval. Donútil nás vykopať jamy ktoré mali byť naše hroby keď sme skončili postavil nás pred ne a namieril na mňa a stlačil spúšť. Mal som byť mŕtvy no môj priateľ skočil rovno do rany aby ma zachránil. Ten podliak bol z toho čo sa stalo zmätený a tak som to využil a skočil na neho. Stihol vystreliť! Zasiahol ma do ramena ale aj ta sa mi podarilo ho omráčiť. Bolo po všetkom.

V ten deň som mal zomrieť. Nebyť kamaráta ktorý za mňa schytal guľku by som tu už nebol a ta som mu vďačný za to že mi pomohol v tom najpotrebnejšom okamihu aj keď tým sám seba obetoval. Preto som sľúbil sám sebe že ten kartel rozložím aj keby ma to malo stáť život, aby som poctil jeho pamiatku.