**Rebeka Sára Szabó: Zrcadlo**

Říká se, že rozbité zrcadlo vám přinese sedm let smůly. Že se vám váš dvojník ze světa za zrcadlem pomstí. Že… Těžko říct. Po smrti přece ztrácíme vědomí a… nic si nepamatujeme, necítíme, nevidíme, neslyšíme! A přece jsem tady a vy posloucháte, ačkoliv by mě nikdo slyšet neměl. Zvláštní. Tak tedy poslouchejte, povím vám svůj příběh.

Ti lidé. Podivíni, kteří každou chvíli mění názor. Kdysi se ve mně zhlíželi, stáli přede mnou a pokládali mi jednu otázku, stále tu stejnou, každý den.

„Jak vypadám?“

A já jsem jim ukazovalo přesně to, co chtěli. Překrásné šaty ušité z nejvybranějších látek přímo jim na míru. Blyštivé šperky krásnější než všechno, co lidské oko kdy spatřilo. Lesklé brnění a přilbici s barevným chocholem, hrdě se tyčícím k nebi. Hrozivé ostří meče a štít s erbem udatného rytíře. Byli přesně takoví, jací být chtěli. Cítilo jsem se jako jejich zachránce, dokonce mi na chvíli připadalo, že jsem nějaké božstvo. Když na mě upřeli svůj pohled, alespoň na kratičkou chvilku, pomíjivý, ale nádherný okamžik se mohli cítit volní, být kýmkoliv. Mocnými a moudrými panovníky, opěvovanými potulnými rytíři, záhadnými kouzelníky nebo dvorními šašky. Cítilo jsem se neochvějně, skoro jako by toto bylo mé poslání zde na Zemi.

Jenže mi něco unikalo. Z chvilek strávených zasněným zíráním do zrcadla se pomalu stávaly hodiny. Z hodin dny. Nedocházelo mi, že to, co jsem stvořilo, bylo přitažlivější než skutečný svět. Měli všechno, po čem toužili. Trávili přede mnou čím dál tím víc času. To bylo zlé, velmi zlé, ale zdaleka ne to nejhorší. Ze začátku snad věděli, že vidí jen klam, ale časem se jejich úsudek začal zamlžovat. Začínali pochybovat, jestli to, co vidí, je prostá lež a přetvářka.

Ne všichni tomu bludu propadli, ale mnoho z nich ano. Zaslepeně následovali lež a vina padá jen a pouze na mou hlavu. Mohlo jsem tušit, že se to stane, ale už nebylo cesty zpět. Zešíleli. Vtrhli na hrad a ukradli královskou korunu. Nasoukali se do rytířských brnění, vydrápali se na koně a snažili se ujet. Padali, klopýtali a sklouzávali, ale nic je nemohlo zastavit. Vykřikovali nesmyslná slova v jazyce, kterému sami nerozuměli, doufajíce, že vyčarují portál do neznáma, ale šlo jim to stejně špatně jako jízda na koni. Byl to smutný pohled na blázny ženoucí se za nenaplnitelným snem.

Jestli jste si mysleli, že tímto ona mizérie skončila, jste na omylu. Zbytek těch, kteří mě kdysi opěvovali, se zděsil a hnán strachem se rozhodl, že jediný způsob, jak zajistit, že už nikoho nepohltím, je zničit mě. Úplně, konečně, nenávratně. Naposled mě provrtal skrz naskrz tucet pohledů a pak mě popadlo několik párů třesoucích se rukou a třísklo mnou o zem. Rozletělo jsem se na tisíce drobných kousíčků.

Podle toho, co vím o smrti, to mělo být strašlivé. Smrt měla být bolest, utrpení, zkrátka konec. Místo toho jsem se propadlo do nicoty. Bylo to děsivé, ne-li horší než to, co jsem čekalo. Nikde nikdo, jen já, moje špatné svědomí a výčitky. Dodnes nevím, kolik času jsem tam strávilo. Hodiny? Dny? Měsíce? Roky, staletí, tisíciletí? Celou věčnost a ještě víc? Možná.

Nemělo to smysl, ale nakonec jsem se odhodlalo zpytovat svědomí. Vztekalo jsem se, křičelo, proklínalo život. Brečelo jsem, vzlykalo, popotahovalo a ronilo jsem slzy. Střídavě jsem si odpouštělo a zase se ze všeho vinilo. Byly to nejhorší chvíle mého života, ale změnily mě. Možná k lepšímu, možná k horšímu. To nevím. Koneckonců, co je vlastně špatně? A co je dobře? Když jsem lidi nechávalo vidět, co chtěli, nechávalo jsem je snít a fantazírovat, alespoň na chvíli zmizet do snů v nejživějších barvách a na nejopravdovějších místech? Anebo jsem je pomalu, ale jistě dohánělo k šílenství, ukazovalo jim věci, které se nikdy nestanou, klamalo jsem je a nechalo nalhávat si hlouposti?

Celé věky jsem se takto utápělo ve svém neštěstí. Pomalu jsem se začínalo smiřovat s tím, že takto strávím zbytek své existence, jestli se tohle existencí vůbec nazvat dalo. Vznášelo jsem se v neznámu, střípky skla kolem mě poletovaly a těžko říct, kde se soustředily zbytky toho, co dříve bylo mé vědomí.

Vtom, v jednu chvíli, která se od ostatních na pohled nijak nelišila, se ozval ten hlas. Ze začátku jsem nedokázalo rozpoznat, co říká. Byl to jen neurčitý šum, který bych obvykle ani nepostřehlo, ale v tom tichu působil jako zázrak. O to víc mě ničilo, že jsem nechápalo, co říká. V té chvíli bych dalo cokoliv za to, aby hlas byl trochu určitější. A ano, jako by mé přání bylo vyslyšeno! Hlas byl jasnější a jasnější. Pochytilo jsem několik útržků slov, které se skládaly do vět a ty mi konečně, konečně začínaly dávat smysl!

„Ach, ty pošetilé zrcadlo… Co sis jen myslelo?“

„Já-já nevím, asi že jim pomůžu, zlepším život…,“ zašeptalo jsem.

„Bylo jsi bláhové, ale nemělo jsi špatné úmysly. Však už jsi se natrápilo dost a dost. Pojď, dostanu tě odsud,“slíbil mi tajemný hlas.

„Ale zasloužím si to vůbec? Po tom všem, co jsem způsobilo? Můžou mi někdy odpustit? Můžu si *já* někdy odpustit?“

„To je jen na tobě. Ale já se už nemůžu o mnoho déle zdržet, rychle se rozhodni, jestli chceš jít se mnou, anebo ne…“

Nadechlo jsem se a přikývlo jsem. Zpětně ani nevím, jak jsem vlastně mohlo přikývnout, když jsem bylo rozbité na tisíce kousků, ale hlas asi vycítil, že odejít chci víc než cokoliv jiného na celém širém světě. Zatočila se mi hlava a asi jsem ztratilo i zbytky vědomí.

Další věc, na kterou si pamatuji, je zvláštní, nepopsatelný pocit, jako bych se znovu zrodilo. Vzpomnělo jsem si na hlas bez těla, ani jsem mu nestihlo poděkovat. Chtělo jsem se zeptat, kdo vlastně je, proč mi pomohl, jak mě našel, kde jsem to bylo, ale upoutal mě ten zvláštní svět, ve kterém jsem se ocitlo. Stálo přede mnou několik lidí, ale byli… zvláštní. Měli podivuhodné oblečení, které jsem nikdy předtím nevidělo, překvapivé účesy, v rukou svírali věci, které jsem nepoznávalo. Na jazyku mě pálila spousta otázek. Jak dlouho jsem bylo pryč? Není už moc pozdě na to, abych se sem vrátilo a nezanechalo to na mě nesmazatelné stopy? Budu někdy takové, jaké jsem bývalo? A kde je hlas? Tiše se vytratil a nechal mě samotné se spoustou otázek bez odpovědí a úplně zmatené.

Jak šel čas, pomalu, pomaličku jsem si v tomto prapodivném světě zvyklo. Je zvláštní si to přiznat nahlas, ale vy lidé jste mě i po všem tom utrpení přece jen něčemu naučili. Už umím odpouštět, vyrovnávat se s vlastní minulostí. Ale především jste mě naučili snít. Ukázali jste mi, že není třeba, abych váš odraz přikrášlovalo, že se umíte oddávat bezbřehému snění i bez mojí pomoci. A když do mě zrovna nikdo nehledí, i já občas sním. O všem možném i nemožném, o obyčejných i každodenních věcech. Sny jsou tak kouzelné…