Osudová chvíle na návsi

Bylo brzké prosluněné ráno. Vzduch byl těžký a bylo dusno. Panovala unavená a ospalá nálada. Větev se ani nepohnula, jelikož ani větřík nezafoukal. Ale ptáci zpívali hlasitě, byla to hotová symfonie. Na louce se stébla trávy nehnula, bylo slyšet jen cvrlikání hmyzu, bzukot včel sedající na květy a mávání motýlích křídel. Z té louky byl úžasný výhled do krajiny, dokonce až na náves. Proto tam také seděla. Bosá v trávě a dívala se do vesnice. Pozorovala náves a její dění. Byla do tvaru kruhu, byla dlážděná kostkami a přesně ve středu vesnice. Lidé na ní z dálky vypadali tak maličcí, vypadali jako mravenci, co obstarávali mraveniště. Byl trh, lidé nabízeli své zboží a prodávali ho. Přijížděli i lidé z jiných vesnic, jelikož okolo vesnice bylo velké množství úrodné půdy, a proto toho měli hodně na prodej. S nadšením to pozorovala, avšak úsměv jí poklesl.

Uslyšela motory aut. Svůj pohled stočila na prašnou cestu vedoucí do vesnice až na náves. A nemýlila se, po cestě jela auta a nechávala za sebou oblak prachu. A v autech seděli vojáci. Vyděšeně se zvedla ze svého sedu a rozeběhla se z louky. Běžela domů, měli dům docela vzdálený od návsi, ale musela za rodiči.

Doběhla na jejich rodinný statek a okamžitě hledala rodiče. Její otec už stál na malém kopečku, odkud bylo též vidět na náves. Vypadal překvapeně a zděšeně. Stačil jí jenom jeden pohled, bylo to očividné. Její matka byla totiž na trhu.

Nedalo jí to, musela se tam jít podívat. Proto se rozeběhla na náves. Utíkala podél cesty, která vedla vedle ohrad s koňmi. Šaty za ní vlály, jak se chtěla co nejrychleji dostala do středu vesnice, přímo na náves.

Na návsi stála všude vojenská auta a vojáci v uniformách se zbraněmi. Jejich uniforma byla zelená, stejně tak i čepice. Byli to příslušníci britské armády, musel to být nějaký oddíl. Začali něco vyhlašovat, ale ona to vnímat nemohla. O blížící se válce něco věděla, ale nemohla uvěřit tomu, že to přijde tak rychle. Lidé byli vyděšení a vypadali bezmocně. Její matka stála u svého stánku a ruce měla spjaté na hrudi.

Začala couvat, jelikož chtěla utéct zpět na statek, avšak do někoho vrazila. Náraz to byl tvrdý, až málem upadla. Avšak dotyčný jí přidržel.

,,Dávej si pozor, červenko." Uslyšela jemný hlas. Když se otočila, zjistila, že vrazila do vojáka. Byl mladý, na sobě měl tu perfektně padnoucí uniformu, měl hebkou tvář a oči modré jak studánky. Absolutně nevěděla, proč ji tak oslovil. Možná kvůli jejím červeným šatům.

Dívali se na sebe a ona už najednou nikam nespěchala. Dívala se na modroočka a jen se usmívala. Oba se na sebe usmívali.

Druhý den se opět vydala na náves, společně se svou matkou. Pomáhala jí s bylinkářstvím, rozuměla bylinkám a zbožňovala matce pomáhat. Navíc ho musela znovu vidět, úžasného modroočka.

Na návsi byl zmatek. Všude bylo plno lidí. Velitelé verbovali mladé hochy a kupovali koně. Ona byla smutná, spoustu kluků z její vesnice se nemuselo vůbec vrátit a spousta koní, patřící statkářům, se též nemuselo vrátit. I její otec prodal jednoho jejich koně. Toho jí bylo líto. S matkou zaujali své místo ve stánku a pozorovaly dění na návsi. Vojáci si odváděli koho chtěli a co chtěli, brali i jídlo. Navíc ho pořád vyhlížela, řekla mu, že přijde, že se budou moci vidět. Hrozně ho chtěla vidět, tak moc se na něj těšila.

,,Wando!" Uslyšela nakonec opět ten úžasný hlas.

Věděla, že volá na ní. Rozeběhla se za mužem ve vojenské uniformě. Už se stihli i seznámit, jmenoval se Thomas Nicholls. Byl to kapitán britské kavalérie. Zůstala s ním na návsi celý zbytek včerejška a cítila se skvěle. Tentokrát to avšak bylo poslední setkání a to ji mrzelo též. Dnes odjížděl přímo na frontu a kdo ví, jestli se někdy vrátí. Byl to pro ni nesmírně zvláštní pocit. Znala ho jen krátkou chvíli a už teď byla hrozně nešťastná, že odjede. Strávila s ním celý den na té návsi, dokud v podvečer nenastoupil do auta a neodjel. Před odjezdem jí sliboval vše, co kdy měl a že se jí vrátí. Políbil jí ruku a naposledy jí zamával. Pak už jen Wanda sledovala, jak mizí jeho auto i sním po prašné cestě z návsi. Její štěstí se vzdalovalo v dáli. Seděla na té cestě do setmění, než skoro všechno vyplakala. Modlila se, aby se jí v pořádku vrátil.

Sedlalo se. Jezdci si sedali do sedel a do rukou brali šavle. Mělo to být pro Němce překvapení, nečekaný útok. Tuhle bitvu měli vyhrát. I Thomas si sedl do sedla na hnědého koně. A potom se připravili k útoku.

V řadách jeli na koních k táboru pro ně nic netušících Němců. Pustili se do nich, kosili je ze hřbetů uhnaných koní a zbytek zaháněli do lesa. Major byl ve stavu euforie z vlastní představy o svém naprosto dokonalém tahu, ale Thomasovi blikala v hlavě kontrolka, že něco není v pořádku.

A pak to v lese spatřil. Němce za svými zbraněmi. Kulomety. Ozvaly se první za sebou jdoucí výstřely. Jeho srdce zasáhl strach. Otáčel hlavou kolem sebe. Muže i koně probodávaly kulky, kovoví posli smrti, které ukončovali život mnoha z nich. Všichni padli za vlast, za krále. A Thomas věděl, že jeho osud bude stejný. Kapitán Nicholls se stále zdviženou šavlí a nešťastným pohledem čekal, kdy si ho smrt najde. Zavřel oči a v tu chvíli mu v hlavě proběhla jediná myšlenka.

*Wanda a jejich setkání na malé návsi ve vesnici.*

Tak moc litoval toho, že nedodržel svůj slib, který jí dal. A odpověď na jeho dopis už nedostane, už si ho nestihne přečíst.

Potom se dočkal. Ostrá bolest, způsobená kulkou zavrtávající se mu do těla.

Byl pozdní večer. Wanda seděla na louce pomalu chřadnoucí blížící se zimou. Foukalo, suchá tráva šuměla ve větru. Slunce bylo pod mraky, jen občas vykouklo, usmálo se na ní a pak zase zalezlo. Ochladilo se, zima už opravdu pomalu klepala na dveře a byla neuvěřitelně blízko. Wanda znovu seděla na té louce a koukala se pořád na stejné místo, na příjezdovou cestu na náves. Seděla tam ve svých červených šatech a kabátku, tváře měla červené od větru a oči uslzené. Už čtyři roky na něj každý den čekala a on se nevracel. Každým dnem doufala, že je v pořádku a vrátí se jí. Tolikrát ho oplakala, myslela na něj a neuvěřitelně jí chyběl. Přitom ho znala tak krátkou chvíli. Dostávala od něj dopisy, kde jí vyznával lásku a že na ní vzpomíná. Přikládal k tomu i kresby, které namaloval. I ona mu psala dopisy o tom, co se děje v její vesnici a jak se jí daří, ale teď už hrozně dlouho nenapsal. Dva roky jí už nepřišel žádný dopis, nic, ani ťuk. Jako by Thomas přestal existovat.

Na té louce seděla už od rána a opět se to chystala vzdát. Zvedla se a naposledy se rozhlédla po kraji. Zavřela oči a zhluboka se nadechla.

A vtom.. motory aut. Motory aut! Zprudka otevřela oči a okamžitě zaostřila na prašnou cestu. Byla to auta, vojenská!

*On se vrátil!* Problesklo jí hlavou.

Rozeběhla se z louky. Utíkala podél statku, po cestě okolo ohrad, byla zadýchaná a už nemohla skoro dýchat, když doběhla na náves.

Na návsi už stálo několik lidí z vesnice a vyhlíželi auta. A vypadali stejně překvapeně jako Wanda. Auta dojela až na náves. Ještě než zastavila, začali z nich vyskakovat kluci z jejich vesnice. Vypadali zničeně, zhrouceně a okamžitě utíkali za rodinami. Wanda se rozhlížela, uviděla spoustu známých tváří, ale tu jednu pořád nemohla najít. Thomase nikde neviděla, nikde ho nezahlédla. A tak se zastavila. Nechala sklesnout ramena, oči se jí zalily slzami a povzdechla si.

Všichni odcházeli. Ti, co přivezli kluky zpět domů, nastupovali zpátky do aut.

Wanda věděla, co se stalo. Zemřel, už se nevrátí. A umřel sám, nemohla být s ním. Rozbrečela se. Sedla si doprostřed návsi a plakala. Nedokázala to pochopit, ona o něj přišla, nemohla si to přiznat.

Hlasitě vzlykala přes celou náves a nemohla to vstřebat.

,,Červenko?" Bylo ticho, jen jeho hlas prořízl ticho. A Wanda měla pocit, že se jí zastavilo srdce.

Bála se zvednout oči. Zdá se jí to snad? Je to on?

Tak pomalu otevírala oči, zatajila i dech. A neuvěřitelně moc se ji ulevilo.

On tam stál. Znovu v zelené uniformě, čepici, rameno měl obvázané a ve tváři nadšený výraz, se slzami v očích. Nezdál se jí nebo snad ano? Štípla se do tváře mokré od slz. Nespala, on tu opravdu byl. Nemohla tomu absolutně uvěřit. On žije a je tady. Vrátil se za ní. Nezapomněl na ní.

Zvedla se ze země a rozeběhla se za ním. Překonala několik metrů mezi nimi a skočila mu kolem krku. A teď byli oba dva v neuvěřitelném nadšení, oba dva začali vzlykat, avšak štěstím. Wanda ho nechtěla pustit, co když by jí zase odjel. Nemohla ho jen tak pustit, neviděla ho roky, tak neuvěřitelně dlouhou dobu. Thomas si jí tiskl v objetí, objímal jí kolem pasu a obličej zabořil do jejích kaštanových vlasů.

,,Kde jsi byl tak dlouho?" Zamumlala do jeho košile.

Všechno jí vypověděl, seděli spolu na návsi a užívali si konečného času spolu. Vyprávěj jí, jak byl zraněn a zajat. Jak přežíval a popsal jí vše. Ona ho celou dobu poslouchala a nemohla z něj spustit oči. Konečně zase mohla vidět jeho tvář, už jí neviděla jenom v jejích snech a představách.

Už se stmívalo, slunce zapadalo. A pak jí poprvé políbil. Byla to neuvěřitelná idylka, polibek při západu slunce, to by si přála každá princezna. Oba se cítili jak v sedmém nebi a přitom byli jen na malé návsi. Potom se zvedli ze země, Thomas vzal Wandu kolem pasu a pospolu odcházeli z návsi, které vděčili za to osudové setkání. Na té návsi se totiž našli, i když to byla jen náhoda. Náhoda, která jim změnila život a udělala je šťastnými.

 Kubičková Anežka