**Poslední dny v Terezíně**

Již několik nocí v kuse jsem nemohl usnout. Neustále jsem kontroloval Marczina, jestli se mu nic nestalo. Sice už většina nacistů odtáhla pryč, jelikož by sem měla brzy dorazit armáda, ale za to se tu rozmohla nemoc. Někteří lidé leželi mrtví venku. „Možná, že jsme se oba nakazili a jsme jen nějakou náhodou pořád naživu,“ uvažoval jsem. Začalo se to tu šířit poté, co sem přivezli další vězně. Většina z nich se pomalu ani nemohla hýbat, hrudníky a končetiny měli pokryté skvrnami. Všechno se to tak rychle přenášelo, že každým dnem přibývalo desítek nemocných. Chtěl jsem Marczina před tím uchránit, po tom všem, co vydržel, si nezaslouží, aby zemřel takhle.

Přečkal jsem celou noc jen tím, že jsem na něj hleděl. Když se pak ráno vzbudil, podíval se na mě a trochu se zamračil a řekl s jakýmsi náznakem výčitky v hlase: „Zase jsi nespal?“

„Vypadám snad na to?“ zamumlal jsem. Na to Marczin zprudka vstal, ale zas se rychle posadil nebo spíš upadl na zem. „Proč tohle děláš? Musíš přece spát, i tak tu máme všichni prakticky smrt na jazyku a ty to ještě přivoláváš tím, že nespíš,“ usykl podrážděně a zahleděl se do země. „Prosím, Izaaku,“ pokračoval potom po chvíli, „jsi jediný člověk, který mi zbyl, nechci o tebe přijít.“ Poté několik minut mlčel.

„Fajn, fajn, tak jo,“ zvedl jsem se a poplácal ho po hlavě, „dneska se budu snažit usnout, slibuju,“ pousmál jsem se a šel jsem ven. Jak jsem již říkal, nacistů ubývalo. Před několika týdny všude kolem pálili důležité dokumenty. Sice si hlídali, aby nikdo někdo nesebral ani kousek ohořelého papíru, ale stejně se to občas někomu povedlo.

Rozhlédl jsem se kolem sebe, jen tak ze zvyku. Normálně bych viděl maximálně to, že na mě někdo hledí, ale tentokrát jsem zaznamenal něco jiného, cizího, něco, co jsem tu ještě neviděl. Stál tam nevysoký mladík a povídal si s jedním z místních vězněných lékařů. Otočil jsem se směrem k němu a zkoumal ho pohledem. Měl špinavě blond vlasy a jedno oko obvázané obvazem. Už jen z toho, jak vypadal a jak se choval, jsem usoudil, že sem do ghetta nepatří.

Když jsem si uvědomil, že ho pozoruji až moc dlouho, otočil jsem se a vydal jiným směrem. Jenže jak jsem hned záhy zjistil, onen mladík tu nebyl jediným neobvyklým návštěvníkem. V celém táboře se začali shlukovat vězni kvůli jediné věci. Všude kolem byla zaparkována auta se znakem Červeného kříže. Možná se to bude s odstupem času zdát jako nic, ale teď to byl největší zázrak, co nás tu mohl potkat. Na takovém místě, prolezlém nemocemi se jen sebemenší lékařská pomoc hodila jako sůl. Protlačil jsem se několika hloučky a uháněl to povědět Marczinovi.

Nejspíš jsem nebyl dostatečně rychlý, jelikož jsme se navzájem potkali v půli cesty. „Takže jsi to taky slyšel?“ volal jsem na něj ještě za chůze. Moje radost však jaksi povadla, když jsem všiml toho, jak najednou pobledl, jak se ke mně přiblížil. „Děje se něco?“ naklonil jsem se k němu, abych byl na úrovni jeho výšky. Okamžitě uhnul pohledem. „No, já, našel jsem na sobě tu vyrážku, ale, ale zatím jsou to jen dva fleky na rameni, teda, uhm, teda doufám,“ vylezlo z něj po chvíli zarytého mlčení. Trochu jsem poodstoupil. „Cože?“ vyhrkl jsem, „jak dlouho? A jak se vůbec cítíš? Máš horečku?“ Myslel jsem, že se mi každou vteřinou zastaví srdce z toho, jak moc jsem se teď o něj bál. Opět nějakou dobu mlčel a nakonec špitl skoro až neslyšitelně: „Asi dva nebo tři dny.“

„A….,“ chtěl jsem mu na to něco říct, aspoň mu trochu vynadat, ale nešlo to, byla to moje chyba. To já na něj měl dávat pozor. Neuchránil jsem ho. Ale teď už jsem s tím nic nezmohl. Zhluboka jsem se nadechl a poněkud nuceně se pousmál. „Dobře, zvládneš chodit? Nemotá se ti hlava?“ optal jsem se ho. Jen přikývl a odvětil: „Jen je mi trošku zle, chodit můžu normálně.“

„Fajn, fajn,“ otočil jsem se směrem k menšímu davu a pak zase zpátky na něj. „Vypadá to, že konečně dorazila pořádná pomoc, Červený kříž, půjdeme tam, určitě ti pomůžou,“ přistoupil jsem k jeho pravému boku a přizpůsobil své tempo chůze tomu jeho, aby mě stíhal. Čím víc jsme se blížili, tím víc se zdálo, že lidí kolem aut přibylo. Asi se nedostaneme na řadu jen tak snadno, asi určitě. Některé osoby lékaři ošetřovali rovnou, další se pouštěli do stavby něčeho, co se zdálo jako provizorní nemocnice. Koutkem oka jsem zahlédl i toho mladíka, kterého jsem před tím potkal. Nesl jakousi bednu, již vyložil z náklaďáku. Marczin několik chvil zaujatě sledoval, co se děje kolem, pak si však sedl na zem a začal kreslit prstem do prachu na zemi. „Hm?“ klekl jsem si k němu, „udělalo se ti hůř? Nebolí tě tělo?“ ujišťoval jsem se.

Věnoval mi rychlý pohled. „Ne, to ne, jen mě zajímá, možná je teď větší šance, že přežiju válku, co se mnou pak bude? Když, ty víš, když jsou moji rodiče mrtví,“ povzdychl si a podepřel si druhou rukou hlavu. „A nikoho jiného nemáš? Třeba tetu nebo prarodiče?“ Když to tak vezmu, o tomhle tématu jsme se vlastně spolu nikdy moc nebavili. Pokrčil rameny. „Nevím, třeba už jsou taky po smrti.“ Na malý moment si přestal čmárat, „ale ty jsi říkal, že tvoje matka se stihla dostat k Britům, ne?“ Naklonil hlavu trochu do strany a dál pokračoval v tvoření kresbiček v prachu. Zvažoval jsem, co mu na to říci, jelikož je sice pravda, že se máma dostala k Britům, ale stále tam hrozila možnost, že se jí něco stalo. Navíc z toho, co jsem před několika lety pochytil, tak nejspíš pracuje někde na letišti, což není úplně bezpečné místo. Rozhodl jsem se tedy pro stručnou odpověď znějící: „Jo, to je pravda.“ Po oné odpovědi jsme oba dlouho mlčeli.

Řada se na nás dostala pomalu až k večeru. Pomohl jsem Marczinovi se zvednout. Sice odmítal pomoc, ale šlo vidět, jak se jeho stav pozvolna, během několika hodin zhoršil. Dostal jsem se s ním až do jedné z „nemocnic“, zřízené poblíž bývalých kasáren. Uvnitř byla překvapivě docela prostorná, pokud nepočítám všechny ostatní pacienty, kterých již zde bylo nespočetně. Oba jsme prošli krátkou prohlídkou, a nakonec nám bylo oznámeno, že tu nějaký čas zůstaneme, přičemž já jen preventivně. Marczin si tu s léky pobude déle.

\*\*\*

Jakmile jsem po zhruba dvou týdnech vylezl z nemocnice ven, zjistil jsem, že dorazilo více lékařů, zdravotních sester, prostě pomoci celkově. Promnul jsem si rameno, protože pořád docela bolelo z toho, jak mě pár dní před propuštěním naočkovali proti tyfu. Vzpomínám si, jak mi ta zdravotnice řekla, ať u toho nezatínám svaly, a já to stejně udělal.

Najednou jsem za sebou uslyšel hlas: „Ten malý je váš bratr?“ ozvala se ta osoba. Okamžitě jsem se otočil, reagujíc možná až moc prudce, protože jsem byl připraven té osobě na místě vrazit. Jak se ovšem ukázalo, byl to opět ten mladík, jehož jsem tu několikrát zahlédl. „Huh? Prosím?“ Trochu jsem se uklidnil. Nyní jsem si ho mohl prohlédnout lépe. Jeho jediné zdravé oko bylo velké se světle šedou duhovkou. Vlasy měl u kořínků podstatně tmavší než na konečcích. Z pod obvazu se mu táhla dlouhá jizva. „Ten špunt, to je váš bratr?“ zopakoval, čímž jaksi přerušil mou pomyslnou analýzu o jeho vzhledu. „Ne, jen se o něj starám,“ odpověděl jsem rychle. „Oh, moje chyba, ale vypadáte podobně,“ poznamenal. „No, když myslíte,“ pokrčil jsem rameny. Trochu se zarazil, pak se ke mně naklonil a podal mi ruku. „Zapomněl jsem se představit, jmenuju se Vojtěch Vlček,“ vřele se usmál a podíval se mi přímo do očí, což bylo z nějakého důvodu poněkud nepříjemné. Ze slušnosti jsem navázal oční kontakt a potřásl si s ním rukou. „Izaak Ladowski, těší mě,“ představil jsem se stručně a jakmile jsem mohl, stáhl jsem ruce k tělu. Vytáhl cigaretu, již měl zastrčenou za uchem, ale místo toho, aby ji zapálil, si ji jen tak zamyšleně prohlížel a prohazoval v rukách. „Jak je na tom?“ odhodlal jsem se zeptat. Odtrhnul zrak od cigarety a zaměřil ho na mne. „Lepší se to, za pár dní by měl být venku,“

„Díky,“ kývnul jsem a nakopl kámen, ležící u mé nohy. Pár momentů jsme oba nic neříkali a jen stáli v trapném tichu. Tedy, trapném, nevím, jak trapné se zdálo jemu, ale mně to stačilo. Až to začínalo být krapet znepokojivé, tak jen tak prohodil: „Rozhodlo se o čtrnáctidenní karanténě, až se všichni více méně vyléčí, měli by se začít posílat domů,“ konečně si tu cigaretu zapálil. Po tom, co jsem to slyšel, jsem se chtěl začít radovat. Radovat se z toho, že bych zase mohl žít normálně. Že bych mohl pomoct Marczinovi mít lepší dětství. Ale něco mi říkalo, že bych se měl ovládat, takže jsem opět jen kývnul.

Vojtěch dokouřil cigaretu, usmál se na mne, rozloučil se a někam odešel.

Opřel jsem se o kamennou zídku poblíž a s lehkým úsměvem myslel na to, že od teď bude všechno lepší.