Čarodějky z Boleslavi

Poslední školní zvonění. Kája a Jana s radostí vyběhly ze třídy a utíkaly chodbou ven! „Hurá!” zvolala Jana, protože měly na vysvědčení samé jedničky. Vyběhly ze školy a běžely na autobusovou zastávku. Když dojedou domů, půjdou na hřiště. „Pojď Kájo, budeme si hrát na schovku.” „11, 12, 13,...” počítá Kája. „Pomóóóóc!” volá Jana odněkud zespoda. Kája běží na místo, odkud se ozývá křik, aby pomohla své kamarádce. Ani se nenadá a už leží v díře. „Jano, jsi tu někde?” hledá Kája svoji kamarádku. „Jó, jsem tady, ale vůbec nic nevidím.” řekla smutně Jana.

„Támhle vidím světlo. Mohl by to být východ!” ukázala radostně Kája. Tak se tím směrem vydaly. Ale když k světlu dorazily, nenašly východ, ale nějakou knihu. „Lexikon Kouzel,” četla Jana těžce čitelný nápis. „Vypadá staře.” poznamenala Kája. „Tak si něco přečteme, ne?” zeptala se Jana. „Proč ne, aspoň se zabavíme.“ souhlasila Kája. A v knize se dozvěděly spoustu zajímavých věcí. Dozvěděly se o tom, že kouzla nejsou výmysly, ale skutečnost.

 Psalo se tam také o významných kouzelnických válkách 18. až 20. století. Na další stránce bylo napsáno: *Kdo tuto knihu vlastní, získává sílu prastaré kouzelnické magie.* „Co?!” řekla překvapeně Kája. „To je boží!!” zakřičela Jana. „Chápeš Kájo, že s touhle knížkou dokážeme fantastické věci?” zeptala se Jana překvapené Káji. „To se mi nějak nezdá, měly bychom to raději vyzkoušet samy.” „Tak jo.” vyhrkne nedočkavostí Jana. Tak začaly listovat knihou a jako první našly kouzlo levitace. „Et tutelas bel evanescent!” pronesla Jana zaříkávadlo. A najednou se Kája začala vznášet. „Kájo, já nevěděla že to vážně funguje!” lekla se Jana. „Hlavně mě dostaň dolů!” křikla Kája shora. Jana začala horlivě listovat knihou, aby našla protikouzlo. V knize stálo: *K odčarování jakéhokoliv kouzla stačí soustředěně vyřknout tato dvě slova: Ridikulum portam.* Jana se zasoustředila a řekla: „Ridikulum portam!” A ono to fungovalo! Kája se pomaličku snesla a stoupla si na zem. „Uf, já se bála, že tu budu trčet navždy.” ulevilo se Káje. Jana zajásala: „Jupí! Teď to zkus ty!” navrhla Káje. „Dobrá, ale nevím, jestli se mi to podaří.”

„Et tutelas bel evanescent!” řekla Kája a zněla trošku nejistě. Nic se nestalo. „Et tutelas bel evanescent,” řekla ještě jednou Kája. Zase nic. Kája se ale nevzdávala. Zkusila to ještě pětkrát v klidu a pak to už nevydržela a zakřičela: „ET TUTELAS BEL EVANESCENT!” A Jana vzlétla vzhůru tak rychle, že se bouchla do hlavy o strop. „Au!” vyjekla Jana a uraženě se na Káju podívala. „Promiň, já jsem jen chtěla taky umět čarovat.” Podívala se na ni vyděšeně a zároveň omluvně Kája. „To nic, já se stejně jenom lekla.“ Když Janu konečně dostala Kája na zem, zase začaly horlivě listovat tou starou knihou. Objevily dvě velmi zajímavá kouzla. Cresendo a Decresendo. „Co to asi je?” Zajímala se Jana. „Ty hlupáčku, Cresendo a Decresendo znamená zesilovat a zeslabovat, kdybys o hodině hudební výchovy poslouchala paní učitelku, tak bys to věděla.” pyšnila se Kája. „Aha, no tak to vyzkoušíme, ne? Třeba na tom pavoukovi, který támhle leze.” ukázala dychtivě Jana. „Počkej! Já mám z pavouků strach!” Ale Jana ji už neslyšela.

 „Cresendo!” řekla Jana a pavouk se doopravdy zvětšil. „Aaaaaaaaaaa, pavouk!” ječela Kája a rychle utíkala pryč. Jana běžela hned za ní. Když doběhly k té díře, kterou se propadly. „Decresendo!” povedlo se Káje zaklínadlo a pavouk se zmenšil. Společnými silami se dostaly nahoru a šly se projít po Mladé Boleslavi. Sedly si na lavičku na autobusové zastávce Komenského náměstí a dál četly. Za pár týdnů už se naučily základní kouzla a ty tři zbývající nechaly na později. „To je super Jano, jsou z nás opravdové čarodějky!” Ale najednou přiletěl velký oblak dýmu a nesl je někam k Mladoboleslavskému hradu. „Pomoc! Nemáme nějaké kouzlo na zrušení jiného kouzla?” ptala se zoufale Jana. „No jasně!” plácla se do hlavy Kája, „Máme přece Ridikulum portam! Ale nic se nestalo. „Počkej, to přece není možné!” řekla překvapeně Kája. „Počkej, v té knize je pod tím kouzlem ještě malý nápis. *Rušící kouzlo Ridikulum portam lze použít jen na svá vlastní kouzla.” č*etla Jana a zněla čím dál vyděšeněji. Než stihly ještě něco vymyslet, oblak vletěl do Mladoboleslavského hradu. „Tak jsem se dočkal,” ozval se dosud neznámý hlas.

 „Zdravím vás, Jano a Kájo z Mladé Boleslavi.” dodal k tomu. A v tu chvíli se oblak rozplynul a viděly majiteli toho hlasu do tváře. Byl to starý muž bílého vousu po pás a obě si říkaly, že ho už někde viděly. „Ano, jistě si říkáte, že mě znáte, že?” pokračoval, když si všiml jejich zamyšlených pohledů. „A jsem to právě já, váš školník Novák.“ „To je pěkný nesmysl!” řekla odvážně Jana, ale hned poté ji odvaha opustila. „N-n-náš pa-pan školník je h-h-hodný a vy jste-te-te nás u-unesl a...” chtěla pokračovat Jana, ale pan Novák ji přerušil. „Možná jsem ve škole hodný, ale vy mi nedáváte jinou možnost!” vyštěkl na ně, až sebou cukly. „Protože vy jste musely najít tu stupidní knihu! Proto jsem ji do té díry schoval, aby ji už nikdy nikdo nenašel a aby nevznikali další kouzelníci!” řval na celý sál, až se obě bály tak, jako nikdy. „To s námi jako chcete bojovat?!” našla odvahu Kája. „A to si myslíte, že nás sám porazíte?” dodala Jana. „To teda myslím. Vy jste se snad za tak krátkou dobu naučily všechna kouzla z knihy? Jestli ano, tak máte vyhráno a já se rovnou vzdám.” řekl klidně. „No tak to vás asi zklamu, ale ta kouzla máme v malíku."

„Obávám se, že ne. Jano, zapomněly jsme na ta tři poslední.” špitla Kája. „No dobře, tak všechny kromě těch posledních tří. No a co, vždyť umíme ta jiná, nezapomněla jsi?” řekla nafoukaně. „Nerad vás ruším, ale máme před sebou boj.” řekl zlověstně. Boj začal. „Rebulto!” začala Jana a starý muž odlétl na druhou stranu sálu. „Počkej, musíme na to chytře!” Zastavila ji Kája, když se nadechovala na další kouzlo. „Bluser sulanuk alaham silule.” řekl muž a než se stihly vzpamatovat, už se měnily v nemluvňata. „Riskanum sulisterna,” řekly naráz dívky. A jak tak bojovali, začalo se stmívat. Kája sledovala, že jejich pan školník se tváří čím dál tím unaveněji a ustaraněji. „Stop!” řekla Kája. „Boj nikam nevede! Proč nám vlastně chcete zabránit v kouzlení?” Jana a pan školník Novák se na ni udiveně zahleděli. „No víte, když v Mladé Boleslavi byli kouzelníci a čarodějky, panoval zde věčný boj a bylo těžké to utajit před lidmi, a tak jsem si myslel, že to tak bude lepší.” řekl vyčerpaně. „Ale kvůli tomu došlo k další bitvě, při které jsme málem zničili Mladoboleslavský hrad.” trvala na svém Jana. „Co kdybychom se dohodli, že tohle tajemství budeme chránit dohromady?” nabídla nadšeně Kája. Domluvili se a společně to tajemství udrželi.