Prológ

Jedna kapitola života sa uzatvára, no zároveň sa ďalšia a ďalšia pred nami otvára. Je to už 19 rokov, čo bol Lord Voldemort porazený a spolu s jeho životo m vyhasli aj životy mnohých, ktorých životné kapitoly sa práve v tom okamihu navždy uzavreli. Ale stále sú tu tí,čo prežili a ich životy pokra čujú ďalej. Naďalej kráčajú po ceste plnej lásky,ťšastia a porozumenia, no i strachu z budúcnosti. Strachu z okamihu, kedy zlo opä ť nájde svoju cestu k životu. Lebo zlo nikdy nebolo a nebude porazené. A tak aj teraz je len otázkoučasu, kedy sa vráti a naplní ich srdcia ďalšou boles ťou.

Kapitola č.1: Chrabromil či Slizolin?

Slnečné lúče slnka, zapadajúceho za obzor osvetlili tvár chlapca sediaceho v kupé Rokfortského Expresu. Jeho zelené čoi so záujmom pozorovali krajinu rýchlo sa mihajúcuza oknom. Prešlo len pár minút od chvíle,čo sa rozlúčil so svojimi rodičmi na nástupišti 9 ¾ stanice King′s Cross, no jemu už bolo smutno. Jeho pocity boli v eľmi zmätené. Smútok sa miesil s radosťou. Konečne nastal deň, keď aj on nastúpil do vlaku, ktorý ho spolu s ostatnými de ťmi viezol do najlepšej anglickej čarodejníckej školy, do Rokfortu. Okrem toho tu však bol ešte jeden pocit. Niekde ve ľmi hlboko vo vnútri ho hlodala pochybnosť. Čo keď ho pošlú do Slizolinu? Pýtal sa na to svojho ocka, a ten ho aspoň trochu upokojil. Už dávno vedel, že je pomenovaný po riadite ľovi školy, ktorý taktiež patril do Slizolinu a pod ľa všetkého jeho otec toho muža obdivoval. Síce o ňom nevedel nič viac, než že to bol naozaj odvážny a veľký čarodejník, ale ak to tak bolo, mohol by aj na neho byť ocko hrdý, hoci by bol zo Slizolinu.

Z týchto úvah ho vytrhol hlas prichádzajúci akoby zdiaľky. „Al….“

Pozrel smerom, odkiaľ hlas prichádzal a pomaly sa prebral zo zamyslenia .Pozeral do tváre svojho brata Jamesa. „Hm?“ zamumlal nesmelo.

„ Po čuj, Al. Nemysli už na to, ve ď vieš….ja som to tak nemyslel.“ povedal James, pret ože správne pochopil bratov zamyslený a trochu ustarostený výraz tváre.

„Ur čite budeš v Chrabromile, ako my všetci. A keby nie… .“ odml čal sa „ Čo ak nie?“ spýtal sa trasúcim sa hlasom Albus. „No, veď vieš. Mama s ockom predsa povedali, že nech sme v ktorejkoľvek fakulte, majú nás radi a sú na nás hrdí, nie?“„Áno, ja viem.“ smutne prikývol Al. „Ale aj tak, čo ak predsa?“

V tom sa ozval z druhej strany kupé iný hlások. „ Albus, myslím, že sa bojíš zbyto čne. Moja mama vravela, že Rokfortské fakulty už spolu nejakú dobu nesúperia tak ako kedysi. Dokonca aj Chrabromil so Slizolinom vraj spolu vychádzajúepšiel než kedyko ľvek, aj keď určitá malá rivalita tam je. Navyše, členovia rodín vä čšinou bývajú zaradení do rovnakých fakúlt a tvoji i moji rodičia sú predsa skrz naskrz Chrabromilčania, nie? Tak už prosím presta ň s tými hlúposťami, lebo ma znervóz ňuješ.“

„ Moja re č, Rosie.“ odpovedal James nadšene a dúfal, že táto malá slečna zahnala aspoň trochu obavy jeho brata. Skutočne mu teraz bolo ľúto, že si brata cez prázdniny tak doberal, veď vlastne, keď on prvý krát šiel do Rokfortu, bál sa rovnako. Bolod Albusa o rok starší a tešil sa, že tento krát bude mať v škole svojho brata. Ešte dva roky a pridá sa k nim aj Lilly a Potterovci budú v Rokforte v plnom počte. Keď teraz videl Ala, aký je vystrašený, rozhodol sa, že ako najstarší má mať aj najviac rozumu a predsavzal si, že s Lilly bude opatrnejší. Ale môže niekto vy čítať dvanásťročnému chlapcovi, že si chcel uži ť trošku zábavy a len preto podpichoval svojho mladšieho brata? Zrejme nie.

Na Albusovej tvári sa po chvíľke objavil náznak úsmevu a napokon sa pustil do živej diskusie s Rosie o tom, aké to bude, plaviť sa na loďkách cez jazero.

Slnko už úplne zapadlo a na oblohe sa zjavili prvé hviezdy a mesiac. Vlak zašiel do poslednej zákruty a jeho chodby sa začali plniť deťmi oblečenými v školských habitoch. Na nástupišti v Rokville vládolčulý ruch a medzi to ľkými hlasmi sa niesol jeden obzvlášť silný a mužný. „Prváci ku mne! No tak decká, sem, ku mne, len poďte!“

* Ahoj Hagrid “, pozdravila ho trojica detí, ktorá sa pretlačila cez dav detí tlačiacich sa ku kočom ťahaným tesrálmi. Len malý hlúčik prvákov stál obďaleč a vystrašene pozeral na poloobra. „ Ahoj, šak som ale rád, že vás zase vidím. čo doma? Šecko OK?“ „ Jasné, ocko nám povedal, aby sme nezabudli prísť k tebe v piatok na čaj.“ odpovedal James a mávnutím ruky smerom ku kočom dal najavo, že už musí ís ť. „ Uvidíme sa neskôr, Al.“ Naposledy zamával bratovi a nastúpil do voza, ktorý sa hneď dal do pohybu.
* Takže, sme tu šetci?“ spýtal sa zvu čne Hagrid a poobzeral sa po tvárach nových nádejných čarodejníkov. Spod jeho prešedivených fúzov bolo vid ieť dobrosrdečný úsmev. Hoci tento poloobor mal už svoje roky, jeho duša bola stále mladá a pri pohľade na Albusa a Rosie sa mu v očiach objavili slzy. Pamätal si ve ľmi dobre, akoby to bolo len včera, keď z vlaku vystúpil

Harry s Ronom a Hermionou v závese. A teraz to boliich deti, ktoré sem prichádzajú, aby sa pridali k novej generáciičarodejníkov. Rýchlo sa vysmrkal do svojej vreckovky , veľkej ako obrus a ukázal deťom, aby ho nasledovali smerom k člnom. Keď sa plavili po jazere, počul Hagrid, tak ako vlastne každý rok, nadšené komentáre prvákov a musel sa nad tým opäť pousmiať. Veľmi dobre si uvedomoval, aký o čarujúci je pohľad na rozľahlý hrad osvetlený v

noci horiacimi kotúčmi, ktorý pod rúškom noci vyzeral ešte tajomnejšie, než v skuto čnosti. On sám bol očarený, ke ď túto nádheru videl pri svojej prvej plavbečlnkom .

Netrvalo dlho a doplávali k brehu. Hagrid im pomohol vystúpiť z člnov a v zástupe ich viedol k obrovským vstupným dverám do hradu. V hale ich už čakal mladý čarodejník, ktorý si s Hagridom vymenil spokojný úsmev a bez slova prevzal prvákov, aby ich odviedol do Veľkej siene. Tam ich pred dverami zastavil a rozhliadol sa, tak ako Hagrid na stanici po nových tvárach. Zoširoka sa usmial a žmurkol na Ala a Rosie.

„ Vitajte v Rokforte“ vrelo ich privítal tento vyso ký muž s tmavými vlasmi a úprimnými modrými o čami. „Ja som profesor Neville Longbottom a som vedúcim Chrabromilskej fakulty. Okrem Chrabromilu sú na našej škole čarov a kúzel ešte fakulty Bystrohlav, Bifľomor a Slizolin. Myslím, že vä čšina z vás už o nich počula a vedzte, že všetky fakulty sú si rovnocenné, bez ohľadu na to, čo bolo v minulosti. Nie je žiadna lepšia než druhá, ale v skutočnosti len jedna môže získa ť školský pohár. Ako? Pre svoju fakultu tak ako všetci pred vami a po vás, získavate body a za každý priestupok body strácate. Fakulta s najvyšším počtom bodov vyhráva. Snažte sa pre svoju fakultu urobiť maximum, aby vaši rodi čia a učitelia na vás boli hrdí bez ohľadu na to, či ste vyhrali, alebo nie. Pretože každý je svojim

spôsobom ví ťaz.“ Chví ľu sa odmlčal, aby nechal svoje slova doznieť. „Takže ešte raz, vitajte a teraz už pristúpme k zatrieďovaniu.“

Dvere do Veľkej siene sa otvorili a za Nevillom kráčalo dopredu bezmála 30 detí. Všetci uchvátení honosnosťou tejto sály a začarovaným stropom postupne prešli až dopredu, pred dlhý u čiteľský stôl. Uprostred sedela samozrejme riadite ľka. Kto iný, než profesorka McGonagallová mohol zaujať túto dôležitú funkciu po Voldemortovom páde? Dumbledor a aj posledný riadite ľ, Snape, boli dávno mŕtvi a táto váženáčarodejnica napriek svojmu veku plnila svoju úlohu znamenite. Okrem nej pri stole sedeli aj ďalší u čitelia, ktorí si zvedavo prezerali novo prichádzajúcich žiakov. Väčšina z nich sa spokojne usmievala a všetci netrpezlivo čakali, čo sa bude diať ďalej. Riaditeľka sa postavila a z jej postoja a výrazu v tvári bolo cítiť veľký rešpekt. Táto žena trvala na disciplíne a bola p rísna, no zároveň bola ľudská a z jej očí vyžarovala hrdos ť a pýcha z toho, že tu môže by ť s týmito de ťmi, ktoré sú celý jej život. Za tie roky, čo tu učila, ich spoznala veľa a mnohí z nich jej naozaj prirástli k srdcu. Chvíľu sa rozhliadala na všetky strany, poh ľadom prešla každú jednu tvár v tejto sále a na keď konečne prehovorila, jej znel skutočnou radosťou z toho, že ich opä ť vidí.

„Milí študenti, za čiatok roka je pre našu školu vždy ve ľkou udalosťou. Nielen preto, že sa tešíme na vás, ktorí sa opäť vraciate do svojho druhého domova, ale aj preto, že spolu s vami prichádzajú stáleďalší a ďalší, aby posilnili naše rady. Som nesmierne hrdá na to, že vás môžem opä ť privítať v novom školskom roku a prajem vám veľa úspechov v ňom. Nech je tento rok, tak ako niekoľko posledných, plný radosti, š ťastia a pokoja.“ S týmito slovami sa posadila a sieňou zaznel potlesk.

Len čo sa študenti utíšili, Neville sa postavil ved ľa stolčeka, na ktorom stál Rokfortský klobúk. Bol o niečo černejší, než ke ď ho Neville videl prvý krát, ale bolo vlastne šťastie, že tu stále je. Po tom,čo mu ho pri poslednej bitke Voldemort nasadil na hlavu a zapálil, bolo vlastne š ťastie, že tu dnes stojí práve on a drží tento magický predmet v ruke. Klobúk síce bol ohorený, no jeho vlastná mágia ho ochránila pred lnýmúp zni čením. Neville teraz stál vedľa stolčeka, na ktorom klobúk ožil a začal spievať svoju pieseň. Každý rok bola iná, no v podstate vyrozprávala Rokfortskú históriu a objasnila vznik jednotlivých fakúlt. V posledných devätnástich rokoch klobúk spieval radostnejšie, bolo to presne 19 rokov od Voldemortovej smrti. Bolo to práve tu, v tejto sále, kde ho zabilHarry Potter, chlapec, ktorý prežil, a ktorý je dodnes známy ako záchrancačarodejníckeho sveta. Aj o tom spieval Rokforský klo búk a s úctou všetkým pripomenul odvahu mladého chrabromilčana. Pieseň doznela a Neville rozvinul pergamen s menami prvákov.

Keď profesor Longbottom začal čítať mená žiakov, ktorí postupne prichádzali ku stolčeku, aby Rokfortský klobúk rozhodol o ich umiestnení na tejto škole, Albusa zachvátila ďalšia vlna paniky. „Scorpius Malfoy“ čítal nahlas Neville. Albus pozrel smerom k blonďavému chlapcovi, ktorého poznal z rozprávania svojich rodičov. Bol to syn Draca Malfoya. On a jeho otec boli na škole nepriatelia, ale v súčasnosti k nemu jeho otec necítil nenávisť. Aspoň to tvrdil. „Slizolin“ zakri čal klobúk a chlapec vystrašene odbehol ku Slizolinskému stolu. „Albus Severus Potter“ ozvalo sa spredu. Už je to tu, pomy slel si Al. „Hlavu hore a mysli na to, že máš meno po dvoch z najlepších riaditeľov školy, z nich jeden bol snáď najodvážnejší muž, akého som kedy poznal a on bol zo Slizolinu“ v mysli sa mu vynorili tieto posledné slová jeho otca, keď sa spolu lúčili pri vlaku. Tak dobre, nech sa deje, čo sa má, pomyslel si Al a vyšiel z radu, aby pristúpil k stolčeku. Neville mu položil klobúk na hlavu a v miestnosti sa rozhostilo ticho. „Ahoj mali čký“ pozdravil ho klobúk. „ Ďalší Potter, ktorý sa bráni Slizolinu?“ spýtal sa prekvapene.

„No, áno…“ odvetil potichu Albus. „ Čo mám s vami Potterovcami robiť? Už tvojmu otcovi som povedal, že v Slizoline môže dokáza ť veľké veci a u teba to nie je inak. Hm…“ zamyslel sa klobúk. Keď teda inak nedáš… CHRABROMIL“ vykríkol nahlas klobú k a Albus cítil, akoby mu z hrude spadol obrovský balvan. „ ďakujem“, ticho zašepkal a natešene odbehol za svojim bratom k chrabromilskému stolu. Odtiaľ pozoroval, kam klobúk zaradí

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| poslednú prváčku. | „Roseane Sophia | Weasleyová.“ Rosie odhodlane pristúpila a |
| nasadila si klobúk na hlavu. „ ÁÁÁ, máme tu | | ďalšiu múdru hlavičku. Vidím, že si zdedila |

matkinu bystrosť a inteligenciu, veľmi dobre. Tak čo takto Bystrohlav? Ale nie, nie, ona tam

|  |  |
| --- | --- |
| patrila viac než ty a predsa som ju tam neposlal. T y skutočne patríš inam. | Je to |
| jasné….CHRABROMIL“ Opä ť potlesk a aj posledný nový žiak bol tam, kde mal b | yť. Pri |
| stole so svojimi spolužiakmi. |  |
| Po večeri riaditeľka opä ť vstala a predstavila im učiteľov. Obranu proti čiernej | mágii |

vyučoval už piaty rok George Weasley, ktorý po Fredovej smrti zanechal Ronovi svoj obchod a rozhodol sa zúročiť svoje skúsenosti z Dumbledorovej armády, ktorú viedol Harry ešte na škole, čo bolo asi pred 20 rokmi. Rozmýš ľal nad tým, prida ť sa k aurorom, ale po absolvovaní veľmi tvrdého výcviku sa rozhodol, že to nie je to pra vé preňho. Paradoxom je, že vždy túžil odísť zo školy čo najskôr a h ľa, čuduj sa svete, je tu a učí decká. A prečo si vlastne vybral tento predmet? Mal pocit, že ke ď pripraví tieto deti na to, čo ich v skutočnom svete môže stretnúť, splatí tým dlh svojmu bratovi, ktorý nevinný pado l v boji proti zlu. Nechcel, aby niekto z jeho priateľov pocítil rovnakú bolesť zo straty najbližšieho a rozhodol sa nau čiť deti svojich bratov, sestier a priateľov ako sa brániť. A potom, možno dúfal, že sa stane nie čo…. nevedel čo, ale miesto učiteľa proti čiernej mágii bolo vždy prekliate. Možno dúfal, že ho tá kliatba nejako zasiahne, ale vyzeralo to, že ju nao pak zlomil. No, možno už bolo na čase. Okrem toho prevzal po madam Hoochovej kurzy lietania a ako rozhodca pri metlobalových zápasoch aspoň z časti zostal pri svojom obľúbenom športe.

Učiteľom herbológie a zároveň vedúcim Chrabromilskej fakulty sa stal Neville Longbottom. Medzi študentmi aj medzi u čiteľmi bol obľúbený a z toho skromného a tichého chlapca vyrástol skutočne múdry a odvážny muž, ktorý žil pre svoje povolan ie a tešil sa z radosti svojich priateľov, ktorí si rovnako ako on založili svoje rodiny. Jeho manželka, Luna, kedysi známa ako Lovegoodová, je taktiežčlenkou učiteľského zboru. Ako študentku ju všetci volali Šaluna, a tak nikoho neprekvapilo, ke ď po profesorke Trelawneyovej prevzala výuku veštenia. Jej hodiny však neboli tak nezmyselné ako pôvodné. Od kentaura Firenzeho sa naučila mnohé tajomstvá a veštenie z hviezd. Pokračovala v čítaní z čajových lístkov a do svojich hodín zapojila aj veštenie z rún, astrológi u a numerológiu. Celkovo bola s jej výukou spokojná aj riaditeľka, ktorá vždy považovala veštenie za stratu času a hromadu nezmyslov.

Dejiny mágie samozrejme viedol profesor Binns, duch, ktorý vä čšinu študentov viac unudil, než nau čil, ale ktorý k Rokfortu neodmyslite ľne patril. Riaditeľka si napriek svojim povinnostiam ponechala výuku Transfigurácie a malý trpaslík, profesor Flitwick samozrejme viedol hodiny Čarovania. Ešte pred smr ťou profesora Snapa viedol hodiny elixírov Horace Slughorn a od tej doby toto miesto neobsadil nik iný. Slughorn samozrejme bol vedúcim Slizolinu po celú tu dobu. No a samozrejme od dôb Albusa Dumbledora svoje miesto učiteľa Starostlivosti o zázračné tvory zastával Rubeus Hagrid. Keď riaditeľka konečne predstavila všetkých u čiteľov, to hlavne kvôli prvákom, zaželala im dobrú noc a poslala všetkých do postelí.

Kapitola č. 2: Riaditelia

Kým Albus, James, Rosie a ďalší študenti zaspávali vo svojich posteliach, na treťom poschodí sa riaditeľka vracala so svojej kancelárie. Potichu otvorila dvere, aby nezobudila prípadne spiace portréty, ale ako si mohla myslieť, vä čšina z nich čakala na jej príchod. Za veľkým dubovým stolom, ktorý zaberal ve ľkú časť kancelárie, viseli dva najnovšie obrazy. Síce tu viseli už 19 rokov, no boli posledné, ktoré tu pribudli za posledných viac ako 50 rokov a kvôli tragickým okolnostiam ve ľmi rýchlo po sebe. Teraz všetci upierali zrak na ňu. Napätie v miestnosti by sa dalo krájať.

„Minerva?“ prerušil ticho nakoniec starý bielovlasý muž na obraze priamo oproti nej. „Je tu, Albus. Druhý syn Harryho Pottera“ Starý muž na obra ze sa usmial. „Aký je?“ spýtal sa so záujmom. „Podobá sa na neho viac, než sa Harry podobal Jamesovi. Má Lillyine oči, Harryho oči,“ dodala dojato. „Ach áno, moja drahá. Všetci sme si obľúbili Harryho, kým tu študoval. Verím, že s jeho de ťmi to bude podobné.“

„Myslím, že James bude ove ľa vä čší nezbedník ako jeho otec, vlastne sme sa o tom presvedčili už minulý rok.“ konštatovala s úsmevom riadite ľka a posadila sa do kresla tak, aby videla na Dumbledorov portrét.

„Áno, James zrejme nesie meno svojho dedka ve ľmi hrdo a myslím, že má v sebe veľa z jeho vlastností. Jednou z nich bude samozrejme porušovan ie pravidiel a priťahovanie problémov ako magnet.“ potmehúdsky sa usmial Dumbledor.

„To zrejme každý Potter.“ ozvalo sa ostré zavr čanie z vedľajšieho portrétu. Všetci pozreli tým smerom, kde sa na obraze mračil čiernovlasý kúzelník s dlhým nosom. „Ale Severus, myslel som, že už si Harrymu odpustil tých pár vylo menín.“ pobavene konštatoval Dumbledor.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Pán | Potter | mal | určite | š ťastie, | že ich všetky prežil v zdraví. Ale máš pravd u, nakoniec |
| som…..“ | odml | čal | sa. | Verejne | priznať, že je hrdý na Harryho Pottera bolo pre ňho |

nepredstaviteľné. Ten chlapec dokázal veľké veci, to je pravda. Občas ho mrzelo, že sa k chlapcovi nesprával lepšie, ale nakoniec, on bol tiež drzý až na kos ť a Severus vlastne nemal na výber. Ale v jednom mal Dumbledor pravdu. Harry bol viac ako jeho matka, než otec, ale on to nebol schopný vidie ť cez svoju nenávisť k Jamesovi. Ale teraz svoj názor zmenil. 19 rokov už dumá tu v tomto obraze ačaká,či ten chlapec, vlastne už muž, či Harry

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| niekedy príde | a bude s ním chcieť hovoriť. | Ale | doteraz bolo | jeho vyčkávanie márne. |
| Nevýslovne ho | to roz čuľovalo. Odhalil mu | svoje spomienky, | | odhalil pred ním svoje |
| najhlbšie city k jeho matke a ten arogantný chlapec | | | za ním ani raz neprišiel. Ale mohol mu to | |
| zazlievať? Po všetkých tých rokoch, kedy si na | | ňom vybíjal svoju zlosť na hodinách elixírov | | |

i mimo nich? No jedna vec mu aj tak nešla do hlavy. Keby ho Potter stále nenávidel, prečo by….

Nevedel či je to naozaj pravda, za tie roky sa naučil, že nie každá rokfortská klebeta je založená na pravde. Ale on to chcel vedieť, musel to vedieť. Pozrel na Minervu McGonagallovú, ktorá si s Albusom vymenila spokojnépohľady a obaja vedeli, čo znamená jeho mlčanie. „Je to pravda?“ spýtal sa náhle až riadite ľka prekvapene vzhliadla.

„ Čo máš na mysli, Severus?“ Snape na ňu vrhol zlostný poh ľad a nevedel, čo povedať. Nechcel tu pred ostatnými prizna ť, že sa zaujíma o Pottera či o jeho decká, ale ako inak to zistiť? On to naozaj potreboval vedieť.

„Oh!“ Minerva pochopila čo myslí a pohľad do modrých o čí, skrytých za polmesia čikovými okuliarmi ju utvrdil v tom, že Snape nie je jediný, kto je zvedavý.

„Áno, je to Albus Severus Potter, ale myslím, že už som ti to vravela, Severus.“ s miernym úškrnom na tvári pozrela tento krát dočiernych očí, ktoré boli nepreniknuteľné. Nedali sa z nich vyčítať žiadne pocity, ale ona napriek tomu v nich postreh la prekvapenie.

„Myslím, že tento chlapec bude iný, než jeho brat. James je veľmi energický a impulzívny. Samozrejme odvážny a čestný ako jeho otec, ale tento Albus, má v sebe niečo viac než len to. Vyzerá veľmi skromne a uvážlivo. Zrejme jedna z predných vlastností jeho matky.“

„Áno, sle čna Weasleyová bola so všetkých Weasleyových najrozu mnejšia. Možno preto, že bola jediné dievča v rodine, a tiež bezpochyby najlepšie využila svo j talent.“ Potvrdil Snape bez stopy sarkazmu či irónie v jeho hlase. Po čuť Severusa Snapa hovoriť takto s uznaním o študentke, ktorá bola navyše z Chrabromilu bolo naozaj veľmi vzácne. Ale hoci Snape ako učiteľ svojich žiakov naozaj desil, dokázal v nich vidieť skryté schopnosti. Sám pred sebou ospravedlňoval svoje správanie tým, že to bolo len pre ich vlastné dobro. Nebyť jeho, Longbottom by nikdy nedokončil VČÚ z elixírov a sotva by dnes mohol u čiť herbológiu. Tieto dve odvetvia sú spolu veľmi úzko spojené. A mnohíďalší, vrátane Pottera, mu môžu ďakovať za to, že aj v ďaka nemu sa nezlomili v kritickej chvíli. To on ich naučil, ak nie elixíry, tak aspoň to, ako sa postaviť svojmu nepriateľovi tvárou v tvár.

So samoľúbym úškrnom sa pohodlnejšie usadil do svojho kresla na obraze a nemo sledoval dianie v kancelárii. Minerva McGonagallová sa znovuzhovárala s Dumbledorom, ktorý chcel počuť o každom novom študentovi. Ke ď mu rozprávala o Rosie Weasleyovej a Scorpiusovi Malfoyovi, jeho oči zaiskrili.

„Takže nová generácia je v plnej sile.“ prikývol si sám pre seba a zahĺbil sa do svojich myšlienok a spomienok na mladú štvoricu, ktorá svojho času v Rokforte študovala. „Nová generácia?“ zatváril sa Snape prekvapene. Niečo mu uniklo. V tom mu to ale došlo.

„Och, pre Merlina. Weasleyová, Potter a Malfoy v jednom ročníku!“ so zlomyse ľným úsmevom pokračoval: „Dal by som čokoľvek za možnos ť sledovať opä ť túto rivalitu. Ach, ako rád by som si ich podal na svojich hodinách…“ povzdychol a opä ť zmĺkol.

„Nechceme tu podporova ť medzi fakultnú rivalitu, Severus. Hovorili sme spolu o tom už veľakrát. Od doby,čo som tu riaditeľkou, sú vzťahy medzi fakultami menej napäté, dokonca aj medzi Slizolinom a Chrabromilom sa jej úroveň značne znížila.“ odpovedala mu podráždene Minerva.

„Samozrejme, milá kolegyňa. Odkedy je vedúcim Slizolinskej fakulty Horace, nie je už Slizolin tým, čím predtým. To by som ja nedopustil“ vr čal Snape.

„Ale no tak!“ pridal sa do diskusie Dumbledore. „M yslel som, že sme si ujasnili, že kým trvala rivalita medzi vedúcimi jednotlivých fakúlt, nemohlo tomu byť inak ani v prípade študentov. Myslel som, že ste sa vy dvaja nad toto už povzniesli, už nie ste vedúcimi fakúlt. My všetci sme boli alebo sme riadite ľmi celej školy a každý z nás pre túto školu urobil veľa,

či už ako u čiteľ alebo riaditeľ. Tak zahoďme staré predsudky a kráčajme ďalej vpred, spoločne tak, aby aj naďalej bol Rokfort najlepšou čarodejníckou školou v Anglicku.“ povedal Dumbledore s úsmevom, no úplne vážnym hlasom, s ktorým nešlo inak, než súhlasi ť. Severus mierne trhol hlavou v náznaku súhlasu a Minerva pozerala striedavo na oba portréty.

„Správne, Albus. Teraz ak dovolíte, pôjdem si ľahnúť, aby sme zajtra zvládli všetko tak, ako je potreba. Viete predsa, aký náročný je za čiatok školského roku nielen pre žiakov, ale aj pre nás, učiteľov.“ S týmito slovami vstala z kresla a zamierila k dverám na druhej strane kancelárie, za ktorými ju očakávali jej komnaty.

„Iste, moja drahá! Odpočiň si, uvidíme sa ráno. Dobrú noc.“ poprial jej Dumbledore a venoval jej jeden zo svojich najvrúcnejších úsmevov.

„Dobrú noc.“ zamrmlal Snape a spolu s ním nieko ľko ďalších portrétov v miestnosti. Potom bolo počuť už len tiché zavretie dverí a všetko naokolo sa ponorilo do ticha.

Kapitola č.3: Čo bolo a čo je

Zatiaľ čo život v Rokforte pomaly plynul a dostával sa do normálnych koľají, svoj život žili aj ľudia mimo Rokfort. A to tí, ktorých životy boli s R okfortom a ľuďmi v nich spojené veľmi silným putom.

Asi 36 ročný, čiernovlasý muž sedel za okrúhlym stolom a so šálkou kávy v rukečítal prvý list, ktorý dostal od svojho syna. Bol v kuchyni sám, keď priletela sova s poštou a ke ď uvidel sovu, srdce sa mu rozbúšilo. Jeho sova tíško zahúkala, keď ho zbadala a zletela z okennej rímsy priamo k nemu.

„ Čo si mi to priniesla?“ nežne pohladil snežnú sovu p o hlave a odviazal jej zvitok pergamenu z nohy. Vedel, od koho ten list je. Keď do školy nastupoval jeho najstarší syn, James, pri al si novú sovu a vybral si veľkého výra. Ale Albus nie. Vždy sa mu páčila najviac táto sova a poprosil otca, či by mu ju poži čal miesto aby mu kupoval novú sovu. Tomuto prianiu svojho syna nemohol Harry odolať a keďže sova nevyzerala, že by jej to vadilo, súhlasil. Teraz je tu a prináša mu prvý list jeho mladšieho syna. Ve ľmi mu chýbal. Rovnako ako James, ale na jeho neprítomnosť si už v priebehu minulého roku postupne zvykol. Miloval oboch svojich synov, samozrejme, ale odlúčenie od Ala ho bolelo akosi viac. Ale mohlo to byť tým, že Alovým odchodom mu v dome nezostal ani jeden syn. K eď pred rokom odišiel do školy iba James, Al trávil s otcom veľmi veľa času a pomohol mu prekonať odlúčenie s Jamesom. Ale teraz? Obaja sú v Rokforte. Vedel, že tam sú v bezpečí, ale jeho smútok to ani v najmenšom nezmenšilo. Tento list ho nesmierne potešil. Ubehli len 2 dni od doby, čo sa s chlapcami rozlúčil na stanici a odvtedy netrpezlivo vyzeral oknom sovu každý de ň. Konečne je to tu. Rozvinul pergamen a pousmial sa pri pohľade na mierne kostrbaté písmo. Začal čítať.

*Drahý ocko a mami čka,*

*Rokfort je úžasný, presne ako ste vraveli. Nemôžem veriť tomu, že som naozaj tu a vidím to všetko na vlastné oči.*

*Učitelia sú veľmi milí, zvlášť profesor Longbottom a strýko Weasley, a samozrejme Hagrid. Pani riaditeľka je naozaj prísna, ale spravodlivá. Včera sme mali prvú hodinu elixírov, nechtiac sa mi podarilo roztaviť kotlík, ale profesor Slughorn to naš ťastie komentoval slovami, že nie každý Potter má nadanie na elixíry. Čo tým myslel, ocko? Myslel som, že ti ten predmet nikdy veľmi nešiel. Asi môžem by ť rád, že ma neučí profesor Snape ako teba, však? Aj keď stále neverím, že bol taký zlý ako ty vravíš.*

Pri týchto slovách sa Harry zastavil a nechal svoju myseľ zablúdiť niekoľko rokov spať na svoju prvú hodinu lektvarov. V ušiach mu zneli Snapeove slová: „ Sláva zrejme nie je všetko, Potter.“ Dnes sa pri tejto spomienke len usmial a ľutoval, že nemal možnos ť lepšie pozna ť učiteľa elixírov skôr, než až po jeho smrti, kedy mu zver il svoje spomienky. Vďaka nim Harry videl skryté úmysly včinoch svojho učiteľa a nemohol k nemu viac cítiť nenávisť. Vlastne cítil obdiv k tomu mužovi, ktorý mu nieko ľkokrát zachránil život, aj keď to robil len z lásky k jeho matke. Jeho spomienky sa vracali príliš ďaleko do minulosti a Harry pocítil úzkosť. Rýchlo ich zaplašil a pokra čoval v čítaní listu.

*Na hodine čarovania sme sa učili Wingardium leviousa. Podarilo sa mi asi na tretí pokus, ale samozrejme Rosie ho dokonale zvládla na prvý.*

Pri tejto vete sa Harry skutočne rozžiaril. Spomenul si na svoju prvú hodinu s Flitwickom a Hermionino Wingardium. Je to už tak dávno, a predsa mu to pripadá ako včera. Ich deti sú teraz tou generáciou, ktorá zaujala ich miesto v Rokforte a vyzerá to, že história sa opakuje. Rosie zdedila svoj bystrý um po Hermione a Rokfort tak získal znovu jednu z najinteligentnejších študentiek. Nepochyboval o tom , že Rosie sa svojej mame vo všetkom hravo vyrovná. A spojením s Ronovými povahovými črtami ju možno v mnohom prekoná. Harry sa uškrnul.

*V ostatných predmetoch sa mi tiež celkom darí. Najr adšej mám starostlivosť o kúzelné tvory, na prvej hodine nám Hagrid ukazoval jednorožce.*

*Ocko, ešte som ti nenapísal o roztrie ďovaní. Som v Chrabromile, ale bál som sa, pretože klobúk ma chcel poslať do Slizolinu. Pochopil som dobre, že teba tam chce l poslať tiež, oci?*

*To je zvláštne, nemyslíš? Som rád, že som v Chrabromile, mám tu už pár kamarátov a tiež*

*Jamesa a Rosie. James mi veľmi pomáha, skutočne ocko. Myslel som, že bude protivný, tak ako bol cez prázdniny, ale správa sa ako môj veľký brat a ochra ňuje ma pred ostatnými, nie že by som to potreboval, ale som rád. Veľmi mi chýbate, všetci. Ty aj mami čka, aj Lilly.*

*Dokonca s ňou nebudem môc ť ani osláviť jej narodeniny. Ale pošlem jej aspo ň pozdrav a darček.*

*Už musím kon čiť, končí nám večierka a profesor Longbottom trvá na tom, aby sme už išli spať.*

*Všetkých vás mám veľmi rád a posielam vám pusy. S láskou Váš AL.*

Harry ešte raz o čami preletel celý list a v o čiach sa mu objavili slzy. Keď začul približujúce sa kroky, rýchlo ich zaplašil a vzhliadol od listu sme rom k svojej žene. Dlhé ryšavé vlasy jej splývali na ramená a jej žiarivé a usmievavé čoi na neho s láskou hľadeli. Bola nádherná, ako vždy. Ke ď vošla do kuchyne, zbadala jeho červené oči. Slzy síce potlačil, no ona ho poznala tak dokonale, že ju neoklamal.

„ Čo sa stalo?“ spýtala sa opatrne. Bála sa, že šlo o nejakú zlú vec. Žili spokojne už nieko ľko rokov, no nik z nich nikdy nezabudol na hrôzu, ktor á sa odohrala takmer pred dvadsiatimi rokmi. A všetkých niekde vo vnútri desila myšlienka , že by sa to niekedy mohlo opakova ť. Harry sa však len zoširoka usmial a podal jej list. Prekvapene naň pozrela, a keď spoznala Alov rukopis, pochopila. Podišla k Harrymu a pobozk ala ho.

„ Viem, že ti chýbajú, ale nemôžeme ich pri sebe dr ža ť navždy. V Rokforte sú v poriadku, sám vieš ako veľmi si to tam mal rád.“ usmiala sa naňho a sadla si mu na kolená. Potom si prečítala list až do konca a usmievala sa ešte viac.

„Teba chcel klobúk naozaj poslať do Slizolinu? Myslela som, že si to vravel Alovi, len aby sa nebál.“ skonštatovala prekvapene.

„Vlastne som ho presved čil, aby ma tam neposlal. Vieš, tesne predtým tam za radil Draca Malfoya a ja som s ním nechcel byť v jednej fakulte.“

„Pre čo si mi to nikdy nepovedal? Myslela som, že si nech cel byť v Slizoline kvôli Voldemortovi.“

„Vtedy som nad tým tak nepremýš ľal. Ale Draco bol veľmi namyslený a sprotivil sa mi v prvej sekunde, čo som ho uvidel.“ „A teraz? Stále ho nenávidíš?“ spýtala sa Ginny opatrne.

„Nie“ potichu jej odvetil. „Draco o ľutoval svoje chyby. Niektoré síce už nenapraví, ale nie všetko bola len jeho chyba. Za ve ľa z toho môže jeho výchova.“ zamra čil sa Harry a spomenul si nielen na Draca, ale aj na jeho otca, Luciusa. „Nevravím, že som mu všetko odpustil, ale nemôžem poveda ť, že by som ho nenávidel.“ dokončil trpko. Jeho myšlienky zablúdili opäť hlboko do minulosti. Jeho tvár sa zachmúrila a Ginny vedela, ktorým smerom sa uberá myseľ jej manžela. Tak ve ľmi mu chcela pomôc ť, no vedela, že pocit viny je nie čo, čoho sa Harry nikdy nezbaví. Vždy sa bude trápiť kvôli tomu, že nezachránil všetkých, a že nechal zomrieť svojich najbližších. Objala ho ešte pevnejšie a za šepkala mu do ucha:

„Netráp sa, Harry. Prosím, nie znova.“ jej hlas znel tak nežne a vrúcne, že tento krát sa Harry naozaj neovládol a nedokázal potlačiť slzy. Ginny ho pobozkala a potom spočinuli v objatí. Milovali sa navzájom tak veľmi…. Harrymu chví ľu trvalo, kým svoje myšlienky opä ť zahnal do najtmavšieho kúta svojej mysle, kde doteraz prebývali. Už si myslel, že sa toho zbavil, že už to prekonal, no ob čas, vo chvíľach ako je táto si spomenul na všetkých, ktorých v poslednej bitke stratil. Na svojich rodičov, ktorí zomreli kvôli nemu, aby on mohol ži ť. Na Siriusa, ktorý zomrel kvôli jeho nerozvážnosti, na Cedrika, ktorý bol len v nesprávnom čas na nesprávnom mieste a nakoniec na tých, ktorí statočne bojovali proti Voldemortovi pred 19-timi rokmi v Rokforte. Remus, Tonksová, Fred aďalší…. Tento pocit viny ho zaplavoval a ochromoval, keď ho najmenej čakal. Vyšiel na povrch vždy, ke ď sa cítil nesmierne š ťastný. Mal pocit, že zrejme preto, aby si spomenul, kto vš etko musel zomrieť, aby on toto š ťastie mohol zdieľať s jedinou ženou, ktorú kedy miloval. Aby sa o svoje š ťastie a radosť mohol deliť so svojimi deťmi, na ktoré bol neskonale hrdý, a ktoré nadovšetko zbož ňoval. Pozrel na Ginny a znova, snáď po stý krát si uvedomil, aké má obrovskéťastie,š že ju má po svojom boku.

„Milujem ťa.“ zašepkal a pobozkal ju. Usmiala sa na ňho a dúfala, že najhoršie Harryho myšlienky sú opä ť zavreté niekde v temnote. Postavila sa a zamierila ku kuchynskej linke. Naliala si do šálky kávu a posadila sa na vedľajšiu stoli čku. Mávnutím prútika začala pripravovať raňajky pre troch.

„Dopoludnia príde Hermiona s Hugom, pomôže mi s prí pravou Lillynej oslavy narodením.“ oznámila veselo a pozrela na manžela, čo na to povie. Ten len spokojne prikývol. „Ty s Hermionou dáte dohromadyčokoľvek si zmyslíte. Určite to bude krásna oslava.“

„Dúfam, keď už tu nemôžu by ť chlapci, chcem aby si svoje narodeniny užila najle pšie, ako je možné.“ V tých slovách Harry cítil smútok. Aj Ginnybolo smutno, o tom nebolo pochýb, len to vedela lepšie skrýva ť. Každodenná starostlivosť o deti jej dala naozaj zabrať, zvlášť keď Harry nie je doma a ona ostala s deťmi sama. Obdivoval, s akou bravúrnosťou to všetko zvládala, kvôli rodine sa vzdala svojej práce a žila len pre svoje deti a Harryho. Takže si teraz trochu vydýchla, ke ď bola doma len s Lilly. Dievčatko bolo veľmi rozumné a mame dosť pomáhalo. Ale chlapci jej rovnako chýbali. V jednom okamihu sa ich pohľady stretli a obaja si rozumeli. Nie je na svete nič krajšie, než by ť rodičmi. Ginny sa postavila a zamierila ku schodom. „ Lilly!“ zavolala a čakala na odpoveď. Žiadna neprišla.

* Zájdem po ňu.“ ponúkol sa Harry a v momente bol na schodoch. Potichu otvoril dvere do dcérinej izby a pohľadom blúdil po útulnej izbičke. Našiel ju. Stála pred veľkým zrkadlom a prezerala sa. Harry s úsmevom pozoroval svoju dcéru, ktorá svojej matke akoby z oka vypadla. Rovnaké ryšavé vlasy, rovnaké pehy na tvári, Ginnine oči a ústa, to všetko úplne akoby zmenšená kópia jeho ženy. Spomenul si opä ť na Ginny, keď ju videl prvý krát na King′s Cross. Keď Lilly zbadala jeho obraz v zrkadle, zapýrila sa a prekvapene zhíkla.
* Oci!!!!!“ oto čila sa a vrhla sa otcovi okolo krku. Harry teraz už úplne vstúpil do izby a odniesol dcéru smerom k posteli, kde ju položil.

„Mami čka nám pripravila raňajky, rýchlo sa prezle č a príď za nami, dobre?“ Diev čatko nadšene prikývlo a vysko čilo z postele, aby sa v momente rozbehlo ku skrini, odkiaľ vytiahlo zelené šaty s drobnými kvietkami. „ Čo povieš na tieto, oci?“ spýtala sa so záujmom a čakala na odpoveď.

„Budeš v nich vyzera ť ako princezná. Tak teraz šup do kúpeľne, nech na nás mama dlho nečaká.“ popohnal ju a pomaly zišiel dole za Ginny. Pohodu, ktorá vládla v tomto dome si hlavne on naplno vychutnával. Nikdy nepoznal,č o je to mať skutočnú, milujúcu rodinu. Ale teraz to nikomu nedovolí ho o to š ťastie pripraviť. Nedovolí to ani svojim spomienkam, ktoré tu a tam vylezú z toho tmavého kúta v jeho mysli,lea on bude proti nim bojovať. Kvôli tejto rodine to naozaj stojí za to, bojovať s čímkoľvek, čo by sa mu mohlo postaviť do cesty.

Kapitola č.4: Podaj hlásenie !

Po výdatných ra ňajkách, ktoré Ginny pripravila sa Harry rozlúčil, pretože musel ís ť do práce. Jeho pracovná doba nebola pravidelná, nieoaknejaký úradník, ktorý prišiel domov o piatej a trávil večery s rodinou. Niekedy si Harry myslel, že by si to s nejakým takým úradníkom rád vymenil, ale na druhú stranu, robí edsapr to, čo vždy chcel. Stal sa aurorom.

Zdalo sa to takmer nemožné, veď on, Ron ani Hermiona nemali dokončené vzdelanie. Namiesto siedmeho ročníka strávili títo traja Chrabromilčania rok hľadaním Voldemortových horcuxov, ktoré bolo treba zničiť prv, než Harry zabije Voldemorta. Pre všetkých to bol vtedy ťažký rok, obzvláš ť potom pre Harryho, ktorý v poslednom momente zisti l, že on je posledný horcrux a musí zomrieť, aby mohol byť Voldemort zabitý a nenašiel cestu spä ť. Ako sa totiž

presvedčili, vynaliezavosť a krutosť Lorda Voldemorta nepoznala hraníc. Harry samozrejme naplnil svoj osud a obetoval sa pre všetkých, ktorý ch mal rád a pre celý čarodejnícky svet. Akým zázrakov vtedy prežil? Profesor Dumbldore považoval lásku za riešenie takmer akéhokoľvek problému, týkajúceho sa Harryho a Voldemorta. Tým, že Harry dobrovo ľne šiel na smrť, ktorá mala prísť od samého Voldemorta, ochránil všetkých svojou obeťou rovnako, ako to kedysi urobila jeho matka. Áno, aj v tomto p rípade bola riešením láska, ktorú Voldemort nepoznal a nechápal.

Potom, čo ho Harry skutočne zabil, sa udialo niekoľko vecí. Čarodejnícky svet bol opä ť slobodný a strach vystriedalo š ťastie a radosť. No Harry nikdy nezabudol na tých, čo padli za dobrú vec, a kvôli nim sa rozhodol pokračovať vo svojom úsilí vyhnať zo sveta toľko zla, koľko len bude môc ť. Lebo zlo je rovnako večné, ako láska. A keď tu nebude Voldemort, zlo si aj tak nájde svoju cestu, aby opäť skrížilo cestu dobru. A ako inak proti zlu bojova ť, ak nie ako auror? Preto Harry aj so svojimi priateľmi vďačne prijali ponuku profesorky McGonagallovej, aby nastúpili do siedmeho ročníka a školu dokon čili. Stalo sa a on potom nastúpil do dvojročného aurorského výcviku. Znamenalo to veľa cestovania, učenia sa čiernej mágii a jediné,čo pri tom Harryho mrzelo, bolo, že nebol na blízku Ginny, ktorá skončila školu spolu s ním. Ale ich vzájomná láska pretrvala.

V deň Ginnyiných 17. narodením ju požiadal o ruku a doho dli sa, že sa vezmú hneď, ako Harryho výcvik skon čí. Dovtedy Ginny pracovala na ministerstve na oddelení športových hier, kde rozvinula svoje schopnosti z metlobalu, hoci k samotnej hre sa nedostala a občas ju to mrzelo. Ako bolo povedané, tak sa aj stalo. Len čo Harryho výcvik skon čil, vystrojili im Ginnyiny rodičia veľkolepú svadbu, na ktorú nik, ktorú nikto zo zúčastnených ur čite v živote nezabudne. Obaja pracovali pre ministerstvo. Harry často cestoval a aby Ginny nebola sama doma, rozhodli sa ostať býva ť u jej rodičov. Molly a Artur Weasleyovi boli týmto nápadom jednoducho nadšení. Bill a Fleur sa od nich ods ťahovali hneď po svadbe v tom roku, keď bol Voldemort navždy porazený. Z Georga sa po Fredovej smrti stal viac menej vlk samotár a Ron s Hermionou, ktorí so svadbou nečakali tak dlho a vzali sa hneď po škole, sa presťahovali do Godrikovej úžľabiny. Takže Brloh nezostal prázdny len vďaka Harrymu a Ginny. Všetci sa naplno venovali svojim kariéram nejakú dobu. Ron prevzal od Georga obchod a Hermiona sa angažovala v niektorých hnutia ch organizovaných ministerstvom, ktoré na jej žiadosť vytvorilo oddelenie na ochranu čarodejných bytostí ako sú škriatkovia. Tak Hermiona konečne doviedla svoj SOPLOŠ ďalej než v škole a stala sa vedúcou tohto oddelenia. Okrem toho sa stala členkou Rokfortskej školskej rady a Wizengamotu. Har ry vážne nechápal, ako to to dievča stíha. Keď však prišli deti, obe, Hermiona aj Ginny sa svojich prác vzdali a zasvätili sa pokojnému rodinnému životu. Harry a Ginny sa taktiež presťahovali do Godrikovej úžľabiny, do domu Harryho rodičov, ktorý nechali opravi ť.

Práve teraz Harry vystupoval z krbu na ministerstve. Pozdravil pár okoloidúcich a vý ťahom sa vyviezol do tretieho poschodia. Mieril rovno do kancelárie ministra. Pozdravil jeho asistentku, ktorá mu oznámila, že pán ministernaňho už čaká. Zaklopal naťažké dubové dvere a stlačil mosadznú kľučku. Dvere povolili a odhalili veľkú svetlú miestnosť s dlhým stolom, okolo ktorého stálo niekoľko stoličiek. V rohu miestnosti stál menší stôl a pri ňom boli prisunuté 2 kreslá. Za stolom sedelčarodejník s tmavou pleťou a náušnicou v uchu. Roky sa už patri čne podpísali na jeho tvári, ale úsmev bol stále rovnako žiarivý, ke ď vzhliadol a uvidel prichádzajúceho Harryho. „Vitaj, Harry!“ postavil sa, aby privítal hosťa. „Pán minister.“ odpovedal mu úctivo Harry.

„Ko ľkokrát ti mám opakovať, aby si mi vravel Kingsley.“ zamra čil sa minister, ale zamračený pohľad zmizol tak rýchlo, ako sa objavil a Harry opä ť pozeral do tváre usmievajúceho sa

čarodejníka. „Ja viem, ale… však vieš, ja si ani ne zvyknem, Kingsley.“ „Ja viem, netráp sa tým, chlap če. Posaď sa.“ ukázal na kreslo oproti nemu a Harry sa posadil. „Takže, čo máš pre mňa nové?“ spýtal sa a v o čakávaní zdvihol obočie.

„Bol som skontrolova ť Azkaban. Zdá sa, že je všetko v poriadku. Dementori sa držia výlu čne na ostrove a nič nenaznačuje, že by za posledných nieko ľko týžd ňov prekročili hranice. Okrem toho, väzni sú v stave, že nie sú schopní akejkoľvek vzbury. Niekoľko bývalých smrťožrútov už úplne podľahlo a sú mŕtvi.“ „Máš na mysli niekoho konkrétneho?“

„Yaxley, Dolohov a Malfoy.“ Harry sa zachmúril pri tej spomienke. Nepáčilo sa mu, čo sa dialo v Azkabane, aj keď s tým nemohol ni č urobiť. Kingsley Shakelbolt zrejme vedel, na čo myslí, lebo prehovoril tichým, ale rozhodným hlasom :

„Harry, už sme o tom hovorili. nejde to inak. Ani m ne sa táto myšlienka nepáči, ale kým sú dementori pod naším velením, sú oni aj väzni v bezp ečí za hranicami, kde nemôžu nikomu ublíži ť. Ver mi, že je to tak najlepšie.“

„Ja viem, nechajme to. Chcel som ťa požiada ť o to, aby mohlo byť telo Luciusa Malfoya vydané jeho synovi.“ „ Čože?“ spýtal sa minister prekvapene.

„Viem, že štandardný postup je telo spáli ť, aby sa predišlo nejakým omylom, ale sám som skontroloval, že je m ŕtvy. A nech boli moje vzťahy s Malfoyovými akékoľvek, viem, že Draco naozaj ľutuje svoje mladícke chyby. A jeho matka….Narcissa Malfoyová trpela dosť tým, že znášala ve čné urážky a ponižovanie od tej doby,čo bol Lucius v Azkabane.“

„Harry, nie som si istý, či ti rozumiem. Ty chceš, chceš nie čo urobiť pre Narcissu a Draca Malfoyových?“

„Po čuj, znie to divne, ja viem, ale pre Draca je potupné už len to, čo jeho otec robil. Ale nech bol aký bol, stále to bol jeho otec. Vyrastal som bez otca, viem aké to je a ako veľmi mi chýbal. Teraz som sám otcom a viem, čo to znamená, mať rodinu. A čo sa týka Narcissy, možno si na to zabudol, ale bola to ona, kto mi pre d 19 rokmi zachránila život a pomohla mi tým získa ť šancu premôc ť Voldemorta.“

„Áno, pamätám sa. V ďaka tejto poľahčujúcej okolnosti sa sama vyhla Azkabanu.“ prikývol Kingsley s náznakom zlosti v hlase.

„Ale ona s Voldemortom nikdy vedome nespolupracoval a. Bol to Lucius, kto ju do toho zatiahol, či chcela alebo nie.“ „Ale Harry, pre čo obhajuješ ľudí, čo si to nezaslúžia?“ spýtal sa udivene Kingsley.

„To sa ma pýtaš ty? Ty, ktorý bol vždy zásadový v t om, aby netrpeli nevinní a odsúdení boli len tí, čo si to naozaj zaslúžili? Všetko čo viem je, že hoci tu ženu a jej syna nemám veľmi v láske, sú len nevinnými obeťami ich malicherného a krutého manžela a otca.“

„Dobre Harry, upokoj sa. Ak ti na tom vážne tak záleží, pošlem Malfoyovi správu, že si môže prísť po telo svojho otca a ak si to bude priať, riadne ho pochovať. Súhlasíš?“ „Dovo ľ mi zájsť za ním osobne.“ povedal potichu Harry pozrel minis trovi do očí.

„Síce nerozumiem tomu, pre čo to robíš, ale nedbám. Vždy si bol čestný a spravodlivý, ale niekedy sa mi zdá, že si až príliš ve ľkorysý.“ „ Ďakujem za dôveru.“

„Och, nemáš za čo ďakovať. Keby som ti nedôveroval už dávno, sotva by som ťa menoval vedúcim aurorského oddelenia. Vedel som, že pod tvojim dozorom budú aurori vykonávať len svoju prácu a nie zneužívať svoje právomoci. A keď už sme pri tom, ako pokra čuje Teddy?“ Harry sa usmial a pohodlne sa oprel v kresl e.

„Pred pár dňami sa vrátil zo svojej misie z Grónska. Dnes príde k nám na večeru. Prehodil som s ním len pár slov na nástupišti King’s Cross,ale vypadal spokojne. jeho výcvik sa blíži ku koncu.“

„Presne tak. Bude potrebné, aby si ho oboznámil sovšetkými oficialitami a pripravil ho na slávnostné prijatie do oddelenia.“ „Samozrejme, hneď po večeri sa chystám sa s ním o tom pozhovárať.“ prikývol vážne Harry. „Dobre, ak teda pre m ňa nemáš nič iné, myslím, že sa môžeme rozlú čiť.“ „Vlastne…“ „Áno?“ „Neviem, ako ti to…. neviem t o vysvetliť, ale posledných pár dní som mal veľmi zvláštny pocit.“ „Pocit, Harry? Aký pocit?“

„Neviem čo to bolo, akoby akási predtucha niečoho… neviem. Myslel som si, že sa deje niečo v Azkabane, ale tam je všetko v poriadku. Tak som si overil pár kontaktov a nikto si nič zvláštne nevšimol. Ale ten pocit stále mám. Niečo sa deje a ja netuším čo. Ale rozhodne nepôjde o ni č dobré.“

„Hovoril si o tom ešte s niekým iným?“

„Nie, nechcel som šíri ť paniku ak pôjde len o výplod mojej fantázie.“

„To máš pravdu, ale dobre, že si mi to povedal. Maj sa teda na pozore a ja tiež budem sledovať dianie. Síce dúfam, že sa mýliš, ale bol by som hl upák, keby som nedal na tvoje inštinkty.“

„V záujme nás všetkých dúfam, že sa moje inštinkty mýlia. Takže zatia ľ ti ďakujem a určite sa zase skoro uvidíme.“ „Samozrejme. Maj sa Harry a pozdravuj Teddyho.“ „Budem. Do videnia.“

Keď Harry opustil kanceláriu ministra, zamieril do suterénu, kde bolo oddelenie aurorov a vydal sa smerom ku svojej kancelárii. Prechádzal **o**klo veľkej tabule, kde bolo napísaných pár odkazov. Zbežne ich prezrel, nič z toho nebolo veľmi dôležité. Šlo zvä čša o schôdze a rady, kde si aurori vymieňajú informácie medzi sebou. Harry sa ich zúčastňoval len občas. Ako vedúci oddelenia dostával od každého zo svojichľudí podrobné hlásenia, takže týchto medzi informačných schôdzí sa zú častňoval len výnimo čne.

Uprostred chodby, priamo pred zrakmi všetkých okolo idúcich stála sklenená vitrína, ktorú sem nechal postaviť Harry po tom, čo sa stal vedúcim. V tejto vitríne boli vystavené otkyf

všetkých zosnulých aurorov, ktorí prišli o život za posledných 50 rokov. Harry ich nepoznal

všetkých, mnohí tu pracovali pred tým, ako on, ale aj tak vždy pri poh ľade na túto vitrínu mu

zovrelo žalúdok. Úplne vpredu boli fotky jeho rodi čov, Remusa a Nymphadory a tiež Moodyho. Mnohéďalšie tváre poznal Harry len z rozprávania svojichkolegov, ale tí, ktorých osobne poznal, mu strašne chýbali. Rýchlo odtrhol z rak z vitríny. Na dnes bolo spomínania viac než dos ť.

Keď sa za ním zavreli dvere kancelárie, vydýchol si a pomaly prešiel k svojmu stolu. Ležali tu nejaké odkazy, ktoréčakali na vybavenie a pribudlo pár nových hlásení odaurorov vo výcviku, vrátane hlásenia od Teddyho. Sadol si a začal ich čítať jedno po druhom. Dnes to

nevyzeralo na žiadnu prácu v teréne a Harry bol preto naozaj rád. Hoci bol iba obed, tešil sa na večer, ktorý strávi v kruhu svojich priateľov a bude tam aj Teddy. Odkedy sa Harry stal jeho krstným otcom, staral sa o ňho ako najlepšie mohol. Nemohol ho vychovávať, o to sa postarala Nymphadorina matka, ale Harry sa vždy uis til, že mu ni č nechýba a jeho podpora bola najmä morálna. Vytvorili si spolu pekný, priateľský vz ťah, asi ako Harry so Siriusom. Dúfal, že je Teddymu aspoň takým dobrým krstným otcom, akým bol Sirius jemu, hoci s ním nemohol byť. Silou vôle sa prinútil myslieť na prácu a sústrediť sa na hlásenia, ktoré obsahovali aj tie najmenšie detaily, ktoré boli jeho ľudia schopní zachytiť.

Kapitola č. 5:Narodeniny

Kým Harry zápasil v kancelárii s hromadou hlásení,vich dome bolo veselo. Po jeho odchode sa Ginny s Lillyinou pomocou pustili do upratovania a varenia slávnostnej večere. Okolo desiatej hodiny sa k nim pripojila Hermiona so svojim desaťročným ro čným synom Hugom.

„Teta Mína! Hugo!“ zvýskla Lilly, len čo ich uvidela vo dverách. Hermiona sa usmiala na svoju malú neter a postrčila Huga dopredu, aby mohol spolu s Lilly odbehnúť do jej izby hrať sa. „Ahoj“ privítala ju Ginny a so šibalským úsme vom na tvári jej podávala zásteru.

„Teda, to je mi ale privítanie. Len človek príde a už ho naháňajú do práce.“ odpovedala naoko podráždene Hermiona, keď si od Ginny brala zásteru. Rýchlo si ju bez slova obliekla

a usmiala sa na ňu. Samozrejme svoj komentár nemyslela vážne, prišlasem Ginny pomôc ť s oslavou narodením. Keďže Lilly a Hugo boli skoro rovnako starí, rozhodli sa tento rok oslavy spojiť, nakoľko súrodenci oboch sú počas roku v Rokforte, bola by narodeninová oslava iba v kruhu dospelých pre deti len málo záživná. Ani jedno z detí netušilo,čo sa chystá, pokojne sa hrali v detskej izbe a nechali dve dospeléčarodejnice, aby vyčarovali nádhernú výzdobu a uvarili slávnostnú čveeru.

„Tortu a dar čeky prinesie Ron až ve čer. Hugo už nieko ľko dní sliedil v dome, kde by sme mohli mať skryté darčeky a tak ich musel Ron vziať do obchodu, aby ich ukryl. Niekedy si hovorím, po kom tie deti vlastne sú.“ Obe ženy sa rozosmiali. „To je snáď jasné, nie? Ron hľadal darčeky každý rok a nikdy neprišiel na to, kam ich naši schovávali.“ „Naozaj? A kam ich dávali?“

„No, zrejme som tu skrýšu našla iba ja, lebo ani je den z chlapcov netušil, že v obýva čke pod kobercom bol malý poklop, pod ktorým bol priestor. A práve tam vždy boli schované aj vianočné darčeky.“ chichotala sa Ginny pri spomienke na frustro vaného Rona, ktorý nikdy nevedel, kde hľadať.

„To mi chceš vážne tvrdi ť, že dvoj čatá neobjavili poklop v obývačke u vás doma, keď objavili niekoľko tajných chodieb v Rokforte? Tomu sa jednoducho n edá veriť.“ zasmiala sa Hermiona a prútikom švihla na nôž po jej ľavej ruke, ktorý v zápätí začal krájať šalát

a druhým švihnutím pridala nieko ľko nakrájaných prísad do omáčky, ktorá sa varila

v medenom kotlíku. Zatiaľ Ginny stála v otvorených spojovacích dverách do jedálne a vo vzduchu vyčarovávala transparent s nápisom*Všetko*: *najlepšie k narodeninám Lilly a Hugovi.*

Ďalej vyčarovala farebné lampióny a niekoľko balónov, ktoré sa jemne vznášali vo vzduchu. Ďalšími rýchlymi pohybmi sviato čne prestrela stôl a potom posunkom ukázala Hermione, že zájde do záhrady pre pár kvetín. Hoci bola jeseň,jej záhrada kvitla ako v lete. Jej mama

a profesorka Sproutová z Rokfortu ju naučili pár užitočných trikov, ako si záhradu udržať krásnu až kým nenapadne sneh. A tak nemala problémvybrať pár nádherných orchideí, ktoré potom umne naaranžovala do vázičky. Tú potom uložila uprostred stola a nakoniec pomohla Hermione v poslednej fáze varenia. Keď bolo všetko perfektne pripravené, obe ženy sa šli pripraviť a obliecť deti. Tie síce vedeli, že dnes ve čerajú spoločne a príde aj Teddy, ale pravý účel tejto slávnosti nepoznali. Deti už boli oblečené a maličakať v izbe, kým ich zavolajú. Ani jeden neprotestoval, nemali problém sa zabaviť a tak im vôbec nevadilo by ť bez dozoru.

Medzitým sa v obýva čke zišli všetci pozvaní. Ron priniesol dar čeky a veľkú čokoládovú tortu v tvare ohnivej strely. Bezpochyby vä čšina členov rodiny bola fanúšikom metlobalu, tak sa nad týmto tvarom nik nepozastavoval. Tortu položili doprostred stola a všetci sa postavili do polkruhu pod farebný transparent. Boli tu Artur a M olly Weasleyovi, ktorí si nemohli nechať ujsť oslavu svojich vnúčat, ďalej rodičia oslávencov, Harry a Ginny a Ron s Hermionou. Okrem nich tu bola ešte jedna postava. Vysoký štíhl y sotva dvadsať ročný čarodejník. Normálne mal žiarivé modréčoi a popolavé vlasy, ale dnes, kvôli deťom zmenil svoje vlasy

na červeno a tvár mu hýrila niekoľkými farbami. Muklovským de ťom by pripadal trochu ako klaun, ale nie úplne taký, ako býva v rozprávkach. Tento klaun nemal na nose červenú bambuľku, či kockovaný overal a ve ľké nemotorné topánky. Teddy bol, rovnako ako jeho matka metamorfomág, a hoci svoje schopnosti poväčšine skrýval, dnes neodolal a rozhodol sa deťom urobiť radosť.

Keď Ginny zavolala na deti, obe poslušne pribehli. Ke ď uvideli uprostred tmavej jedálne žiari ť sviečky na torte a počuli svojich príbuzných spieva ť Happy Birthday, obaja zostali prekvapene stáť, úžasom skoro nedýchali. Ke ď spev utíchol detí začali výska ť nadšením

a vrhali sa z jednej náruče do druhej. Zvedavo si prezerali balíky nahromadené v rohu. Ale rodičia sa rozhodli s darčekmi počkať až po ve čeri. Vedeli, že deti budú vo vytržení, ale neodkázali odolať nechať ich chvíľku v napätí. Ve čera bola vynikajúca a Ginny s Hermionou dostali pochvalu od všetkých prítomných. Najviac ic h snahu ocenila samozrejme Molly, ktorá po tom, čo vychovala sedem detí vie, aká náročná je práca v domácnosti. Úkosom pozrela na všetkých mužov pri stole, akoby ich chcela vyzva ť na súboj, ak by sa niekto proti jej tvrdeniu ohradil.

„Samozrejme pani Weasleyová, že vieme, akéťažké to s nami naše drahé polovičky majú! Ale nemyslite si, že to nevieme náležite oceniť.“ usmial sa Harry na Ginnyinu matku

a naklonil sa k Ginny, aby ju pobozkal. Nato sa pani Weasleyová spokojne usmiala a tento krát vrhla nevraživý pohľad smerom k Ronovi.

„Samozrejme mami, že si toho cením. Ve ď Hermiona to vie, však?“ oto čil sa prosebne na svoju ženu a h ľadal pochopenie v jej očiach. Tá sa len škodoradostne usmiala a sladkým hlasom zahlásila:

„Iste, drahý. Vieš oceni ť, keď ťa teplá večera čaká na stole, ale inak…. ja neviem.“ povedala takmer nevinne. Ron bol úplne červený. „Ronald!“ vrhla sa na ňho jeho matka. Všetci naokolo vypukli do hlasného smiechu. Hermione a Ginny od smiechu až tiekli slzy.

„Pani Weasleyová, to bol vtip. Ron je naozaj skvelý, pomáha mi vždy keď môže a ke ď má voľno, stará sa o to, aby som si odpočinula, čo vďaka vašej výchove zvláda úplne skvelo.“ poponáhľala sa Hermiona na Ronovu obranu. Ron si viditeľne oddýchol a Molly sa teraz

samou chválou hrdo usmievala. Bola rada, že z jej detí vyrástli zodpovední dospelí, ktorým sa v živote naozaj darilo. Ke ď chvály nakoniec ustali, bolčas na darčeky. Deti sa nahrnuli

k hromade a po jednom si vyberali balíčky. Bolo medzi nimi plno rôznych druhov sladkostí a hlúpostí z Ronovho obchodu so zábavnými vecami. Hugo dostal od rodičov novú metlu,

jeden z novších modelov Kométy. Harry sa na nejakúdobu prestal zaujímať o závodné metly, pretože sám stále používal Blesk od Siriusa. Ale minulé Vianoce, keď premýš ľal nad vianočným dar čekom pre Jamesa, sa zatúlal v Šikmej uli čke k obchodu s metlami a so záujmom si ich obzeral. Vskutku, medzi najnovšie hity sezóny patrili práve Kométy. Aj James jednu dostal. Od Teddyho dostal Hugo príručku k údržbe závodnej metly, Harry si bol istý, že je to najnovší výtla čok tej istej príručky, ktorú dostal v prvom ročníku od Hermiony. Keďže Harry o metle pre Huga vedel, dohodli sa s Ginny , že mu kúpia set na jej údržbu.

A tak všetky dar čeky pre Huga boli doplnky k metle. Od starých rodi čov dostali Hugo aj Lilly medailón s ich iniciálami, tak ako ich súrodenci. Bola to dlhoročná tradícia vo Weasleyovskej rodine, že každý člen rodiny dostal tento medailón k 10. narodeninám.

Keď Lilly otvorila svoj darček, nemohla veriť vlastným o čiam. Ako každé dievčatko v jej veku sa aj Lilly rada hrala s bábikami. Točo stálo predňou vyzeralo ako domček pre bábiky, ale tento bol nejaký zvláštny. Nemal normálnu strechu ako každý iný dom a komín, ale do vzduchu sa tý čilo množstvo menších či vä čších veži čiek.

„Ke ďže sa už tak ve ľmi nevieš do čkať, kedy pôjdeš do Rokfortu, môžeš ich ma ť aspoň

v zmenšenej podobe, kým tam skuto čne nepôjdeš spolu so svojimi bratmi. Čo povieš?“ spýtal sa jej tíško Harry, pri čom si kľakol vedľa dcérky, aby jej videl do tváre.

„Mami, oci!“ zašepkala tíško a v do o čiek sa jej tisli slzičky š ťastia. Pevne objala otca a potom sa rozbehla k mame. Tá ju objala rovnako pevne a potom, keď sa Lilly vrátila

k domčeku, ktorý okrem iného obsahoval aj miniatúrne postavičky schopné hýbať sa, stála Ginny obďaleč v objatí s Harrym a zhodli sa, že to bol naozaj sk velý dar ček. Od Rona

a Hermiony dostala knižku, ako inak a od Teddyho do stala čarovné zrkadlo, ktoré dokázalo zmeniť jej obraz tak, ako si bude malá princezná priať. Keď čas pokročil, hostia sa rozlúčili a chystali sa na odchod.

„Teddy.“ oslovil chlapca Harry. „Potreboval by som s tebou hovoriť. Nechceš u nás ostať na noc?“ navrhol a skúmavo naňho pozeral. Teddy sa zarazil uprostred dverí, ale nevidel dôvod, prečo odmietnuť pozvanie svojho krstného otca. Bolo mu u nich príjemne a tak sa rozlúčil

s ostatnými a nasledoval Harryho do jeho pracovne, ktorá bola od obývačky oddelená posuvnými dverami. „Po čkaj na mňa v pracovni, poviem Lilly dobrú noc a hneď sa k tebe pripojím.“

„Dobre“ súhlasil a pokra čoval ďalej smerom k pracovni. Než za sebou zavrel dvere, začul na chodbe hlas svojho krstného otca, ako sa prihovárasvojej dcére. Jeho hlas bol tak mäkký

a plný lásky a pokoja, že si Teddy spomenul, ako sa s ním Harry rozprával týmto tónom, ke ď bol ešte malý chlapec. Odvtedy ubehlo už ve ľa času a teraz sa s ním rozpráva ako so seberovným a priate ľom. Mal ho veľmi rád a vážil si ho akočloveka aj ako krstného otca. Okrem svojej starej mamy a Harryho nemal na svete nikoho iného a oni mu s veľkou snahou nahrádzali dve osoby, ktoré mu v živote chýbali najviac zo všetkého. Rodičov. Kto to nezažil, nepochopí. Ale Harry chápal. Mali toľko spoločného….

Na chodbe Harry zaželal dobrú noc oslávenkyni a sledoval, ako ruku v ruke stúpa po schodoch so svojou mamou. Potom sa otočil a zamieril do kancelárie za Teddym.

Dievčatá vyšli po schodoch a vošli do útulnej a vyhriatej izbičky. Ginny pomohla Lilly prezliecť sa do pyžama a uložila ju do postie ľky. Chvíľku na ňu hľadela s nehou v očiach a potom odniekiaľ vytiahla malý zošit v pevných doskách.

„ Čo to je?“ Spýtala sa Lilly so záujmom. „Toto, Lilly , je môj dar ček pre teba. Je to denník. Môj denník.“ odml čala sa. „Tvoj denník, mami? Ale…?“ diev čatko bolo zmätené.

„Tento denník som dostala ja od svojej mamy a ona o d svojej. je v nej zapísaná veľmi dlhá história našej rodiny. Každá z nás si ho písala dodoby, kým jej dcéra nedosiahla tvoj vek. A dnes je čas odovzdať ho ďalej. Teraz je to tvoj denník. Je začarovaný, aby mal to ľko stránok, koľko bude treba a nikdy nebude chýba ť. Keď budeš ma ť ty dcéru, dáš jej ho tiež v deň 10 narodenín, áno?“

„Mami, to je krásny darček. Môžem ho pre čítať?“ „Isteže, je tvoj. Dozvieš sa v ňom veľa

zaujímavých vecí, ktoré sa v našej rodine v minulo sti stali. A veľa iných vecí.“ „ Čo si tam

písala ty, mami?“ spýtala sa opä ť zvedavo a v jej očiach

„Môj prvý zápis je o tom, ako som stretla tvojho oc ka a na prvý poh ľad som sa zamilovala.“ odpovedala s trocha tajomným úsmevom. „Ale teraz už spinkaj, srdiečko. Zajtra budeš ma ť

dosť času na to, aby si začala s čítaním, áno?“ „Dobre. A mami?“ „Hm?“ „Mám ťa

rada.“ povedala a dala jej ve ľkú pusu na tvár.

„Aj ja teba, zlatko.“ Pobozkala ju na dobrú noc a z hasla svetlo. Chvíľku potom počkala na chodbe, aby videla, čo dcéra urobí. Presne ako očakávala, dychtivo rozsvietila svetielko a začala čítať. Ginny sa sama pre seba usmiala. Ona vtedy urobila presne to isté, keď ten denník dostala. Nemohla sa na ňu hnevať a tak odišla dole, aby trochu upratala po ve čeri a hostine. Predpokladala, že Harry bude s Teddym ho voriť dlho do noci a tak sa rozhodla naňho počkať v spálni.

Kapitola č. 6:Teddy Lupin

Harry vošiel do svojej pracovne a poh ľad zastavil na kresle pri kozube, v ktorom sedel Teddy, zjavne veľmi zamyslený. Harry pristúpil bližšie a položil mu ruku na rameno. Nestrhol sa, dokonca sa zdalo, akoby mu ten dotyk dodal istotu a on sa uvoľnil.

„Tak ako bolo v Grónsku?“ spýtal sa Harry, čím prelomil ticho v miestnosti. Teddy sa postavil, aby videl svojmu krstnému otcovi do očí. „Dobre. Správu som ti nechal na stole v úrade.“ „Áno, čítal som ju dnes poobede. Dobrá práca, som na tebahrdý.“ spokojne

zhodnotil Harry a venoval mladému mužovi úsmev. Teddyho oči zaiskrili vzrušením. Trošku sa červenal, keď potichu zašepkal: „ Ďakujem, Harry.“

„Pracoval si tvrdo a poctivo. A nielen ja, ale aj t voji rodičia by boli, keby tu boli s nami, ver mi.“ Spomienka na Remusa a Tonksovú bola pre nich oboch bolestná, ale oni boli ich súčasťou, nikdy na nich nezabudnú.

„Vlastne dnes s tebou potrebujem rozobra ť určité veci týkajúce sa ukončenia tvojho výcviku.“ povedal s náznakom profesionálneho tónu a posadil sa za stôl. Ukázal na kreslo oproti nemu a pokynul Teddymu, aby sa aj on posadil.

„Ako som už povedal, pracoval si výborne a tvoja mi sia v Grónsku bola posledná pred prijatím do aurorského zboru.“ „Skuto čne? Myslel som, že výcvik trvá dva až tri roky a ja som v ňom sotva rok a pol.“ prekvapene konštatoval Teddy.

„To je pravda, ale poznámťa a vedel som, že tvoj výcvik môžem urýchli ť, pretože si ve ľmi nadaný a dokážeš na sebe pracova ť. Absolvoval si viac výcvikových akcií než niektorí aurori za dva a pol roka. Chcel som ťa mať čo najskôr po svojom boku a tak som trochu testoval, aký ve ľký nápor zvládneš.“ priznal Harry ačakal, či mu na to niečo odpovie. Nebol si istý, či sa naňho Teddy preto nenahnevá.

„Teda Harry, ty ma prekvapuješ. Ale som skuto čne rád, pretože mi tým dávaš najavo svoju dôveru, ktorú si veľmi vážim.“ „Teddy, vždy som ti veril a ty si ma nik dy nesklamal. A ani tentoraz. Zvládol si všetky úlohy, prekonal všetky prekážky a ja ti s radosťou oznamujem, že o štrnásť dní zložíš slávnostnú prísahu,čím sa nadobro staneš jedným z nás.“ „Skvelé.“

„Takže teraz k oficialitám.“ Harry za čal Teddymu vysvetľovať, čo všetko patrí do povinností aurora, aké má právomocičoa si nesmie dovoliť. Podrobne mu priblížil, ako prebieha prijímanie nových členov a akým spôsobom zloží prísahu. Trvalo im asi hodinu, kým prebrali všetko dopodrobna a ke ď bolo Teddymu všetko jasné, ponúkol mu Harry pohárohnivej whisky, ktorou si pripili na jeho doterajšie i budúce úspechy. Chvíľu len mlčky sedeli, kým sa neozval Teddy: „Povedz mi nie čo o mojich rodičoch. Stará mama stále hovoria o mame, ale o otcovi toho moc neviem. Len to málo,čo už si mi povedal ty, ale to ur čite nie je všetko, alebo sa mýlim?“

Harry si poriadne upil z pohára a povzdychol. Vedel, že raz tento rozhovor príde. Nechcelo sa mu o nich hovoriť. Bolo to rovnaké, ako keď stratil Siriusa. Len hovoriť o ňom bolo ťažké. Občas Teddymu o Lupinovi rozprával, ale väčšinou sa tomu naozaj vyhýbal. Ale teraz? Predsa sa tomu aj tak raz bude musieť postaviť. Potláčal to v sebe veľmi dlho, možno až príliš. „Tvoj otec prišiel u čiť do Rokfortu, keď som chodil do tretieho ročníka.“ za čal Harry svoje rozprávanie. Teddy sa pohodlne usadil do kresla a so zaujatím počúval.

„U čil nás obranu protičiernej mágii. Hovorilo sa, že toto miesto je prekliate a žiaden u čiteľ tu nevydrží viac ako jeden rok. A v podstate je to pr avda. Jediný, kto si toto miesto udržal je George Weasley a aj to až po smrti Voldemorta. Kto vie? Možno to spolu nejako súviselo.

V prvom ročníku som zabil profesora Quirella, o tom si už ur čite počul. Profesor Lockhart je dodnes zrejme hospitalizovaný u sv. Munga a v tre ťom ročníku sme s napätím o čakávali, kto bude ďalší.“ Harry sa na chví ľu odmlčal a po chvíľke pokračoval.

„Prvý krát sme sa stretli v Rokfortskom exprese, ktorý prepadli dementori. Omdlel som, pretože ke ď sa ku mne dementor priblížil, po čul som….“ naprázdno prehltol a zbieral sily vysloviť to nahlas. Už dávno ju nepočul kričať. Od tej noci s Voldemortom nie. „Po čul som vždy kri čať svoju mamu, keď ju Voldemort prišiel zabi ť.“ Teddy zhíkol. Pripravoval sa na to, že Harry mu dnes kone čne povie viac, než za celé tie roky, ale netušil, čo všetko v skuto čnosti zažil. Po čul od mnohých, že si vytrpel ve ľa, no on o tom nemal ani predstavu. Preto keď sa jeho krstný otec vyhýbal rozhovoru o minulosti, nen aliehal. Ale dnes zrejme dospel k inému záveru a Teddy sa rozhodol to využiť. Nechal ho hovoriť, neprerušoval ho.

„Ke ď som sa prebral, prvé,čo som uvidel, bola jeho strhaná, no priateľská tvár. Podal mi kus čokolády a povedal, aby som ju zjedol. Odohnal tých dementorov Patronovým zaklínadlom, ako som sa dozvedel neskôr. Ve ľmi som si ho obľúbil a mohol som povedať, že naše

sympatie boli vzájomné. Keď nám niekedy zastupoval profesor Snape, zúfal somi,s čo sa s Remusom deje. Že je vlkolak sme sa dozvedeli skor o až pred koncom roka. Behom toho roka nás naučil viac, než ktoko ľvek iný a ja som s jeho pomocou zvládol Patronovo zaklínadlo keď som mal trinásť.“ „Skuto čne? Chcem povedať, počul som o tom, že si bol najmladší kúzelník, ktorému sa to kedy podarilo, ale skutočne ťa to naučil môj otec už vtedy?“

„Presne tak. Skúšali sme to na prízraku a ja som sí ce zvládol svojho Patrona, ale nebol úplný. Až do konca roka nemal úplnú fyzickú podobu. Vtedy, na konci, sa objavil Sirius. Môj krstný otec. Myslel som, že je to vrah mojich rodi čov, ale zrazu sa tam objavil tvoj otec a obaja mi vysvetlili, čo sa vtedy vlastne stalo. V tej chvíli som získal človeka, ktorý pre m ňa v živote veľa znamenal. Sirius chcel, aby som s ním žil a on sa mohol o mňa postarať, tak ako som sa ja snažil postara ť o teba.“ pozrel na ňho skúmavo, akoby sa chcel uistiť, že bol dobrým

krstným otcom. Teddy to pochopil a prikývol.

„Staral si sa o m ňa naozaj veľmi dobre. Aj keď som s tebou nemohol býva ť, nič mi nechýbalo. Teda….ni č okrem rodičov.“

„Samozrejme. Tých nikdy nikto nemôže nahradi ť.“ Chví ľu bolo v miestnosti ticho a potom Harry pokračoval. Ten okamih, keď som získal príbuzného a on mi navrhol, aby som s ním býval, bol najš ťastnejší v mojom živote. Viedli sme do hradu pravého vinníka, aby mohol byť Sirius očistený a nám nič nebránilo vo vytvorení novej rodiny. Ale v tú osudnú noc vyšiel mesiac a tvoj otec…“ „Sa premenil na vlkolaka“ dopl nil Teddy, keď pochopil.

„Okrem toho, že sa v Zakázanom lese potĺkal vlkolak, zahnalo nás niekoľko dementorov smerom k jazeru. V jednom okamihu ich tam boli stovky. Skoro z nás oboch vysali dušu, ale odniekiaľ z lesa vyletel krásny Patronus v tvare jeleňa. Myslel som, že ho vy čaroval môj otec. Ale ten bol samozrejme mŕtvy. Nakoniec som zistil, že to bol môj Patronus, k torého som vyčaroval z lesa.“ Teddy nechápal, ako mohol byť Harry v lese, keď bol práve obklopený dementormi a na pokraji smrti.

„Hovorí ti nie čo časovrat?“ spýtal sa Harry a vtedy Teddymu skrsla v hlave jasná myšlienka. Isteže, časovrat mohol človeka vrátiť do minulosti, ale bolo to veľmi nebezpečné. Prikývol

a Harry sa usmial.

„ Hermiona bola vždy ve ľmi aktívna a v treťom ročníku si zapísala toľko predmetov, že jediný spôsob, ako mohla všetko stíha ť bolo, že používala obraca č. Na konci roka nás riaditeľ poslal, aby sme s jeho pomocou zvrátili minulosť a zachránili Siriusa. Podarilo sa a ja som v ten večer vyčaroval svojho prvého fyzického Patrona ďvaka najš ťastnejšej spomienke

z toho večera.“

„Po tomto incidente sa však po škole rozhlásilo, že Remus je vlkolak a školu opustil ďalší učiteľ obrany. Nevidel som ho veľmi dlho. Vlastne až v piatom ro čníku, keď sme sa s Ronom a Hermionou ocitli uprostred diania vo Fénixovom ráde. A aj vtedy to bola len chvíľa, čo som

s ním strávil. Vtedy som tiež spoznal tvoju mamu. Pri spoločnej večeri nám predvádzala svoje schopnosti a jej vlasy mali žiarivo ružovú farbu.“ Pri tej spomienke sa Harry zoširoka usmial. Teddy si to neuvedomoval, ale keď sa Harry naňho pozrel a rozosmial sa ešte viac, pozrel

smerom ku sklenej vitríne, ktorá stála v rohu a ztil,s že jeho vlasy sú v tejto chvíli ružové ako žuva čka.

„Presne takto vyzerala v ten ve čer.“ pritakal Harry, len čo ovládol svoj smiech. Pre istotu skontroloval, či je na dverách začarované*Silencio*. Keby nie, hrozilo by, že zobudí diev čatá a to naozaj nechcel, bolo už ve ľmi neskoro. Samozrejme, kúzlo fungovalo a nemusel sa báť, že by jeho smiech vyrušil zo sna niekoho v dome.

„ To bol pre m ňa naozaj ťažký rok. Na jeho konci som stratil osobu, o ktorej som si myslel, že mi ako jediná rozumie. Zabili Siriusa. Odpusť, ale o tomto nechcem hovoriť.“ Teddy prikývol.

„ V ďalšom roku tvoja mama bola ve ľmi zvláštna. Všetci si mysleli, že je to kvôli Siri usovi, bol jej bratranec a mysleli sme si, že ju jeho str ata bolestne zasiahla. Až na konci toho roku sme všetci zistili, že tomu tak nebolo. Nymphadora milovala Remusa, ale ten ju odmietal.“

„ Čože? On ju nechcel?“ toto Teddymu vyrazilo dych. Vž dy si myslel, že sa jeho rodi čia veľmi milovali, aspoň tak ako Harry s Ginny či Ron s Hermionou.

„Samozrejme, že ju miloval. Ale odmietal si pripust iť, že niekto môže milova ť jeho. Vlkolaka, ktorý bol pod ľa jeho názoru nebezpečný nielen sebe, ale aj všetkým vo svojom okolí. Bál sa pripustiť k sebe Tonksovú, aby jej neublížil. V deň, keď zomrel Albus Dumbledore sa mu pred nami všetkými vyznala zo svoj ej lásky, a hoci ju znova odmietol

neviem ako sa to zomlelo, na pohreb prišli spolu a obaja žiarili š ťastím. Následne nám Remus cez prázdniny na Billovej svadbe oznámil, že Tonksováčaká dieťa. Teba, Teddy. Tvoj otec

bol š ťastný, no vystrašený zárove ň. Bál sa, aby si nebol rovnako postihnutý, ako on. Aby si nebol vlkolak.“

„A preto sa stalo to, čo je dosť ťažké pochopiť.“ „ Čo sa stalo?“„Remus sa chcel prida ť k nám a pomôc ť nám hľadať horcruxy.“„On nás chcel opustiť?“ zašepkal Teddy zlomeným hlasom.„Tak nejako to vtedy vyzeralo,“ pripustil Ha rry. „A urobil to?“ „Nie, pretože v tej

chvíli ma svojim rozhodnutím tak naštval, že som ho nazval zbabelcom a veľmi sme sa pohádali.“ „Ak nás chcel opustiť, máš pravdu, bol zbabelec.“ „Nie Teddy. Tvoj otec nebol nikdy zbabelý. To si pamätaj.“ zahriakol ho Harry a sám pocítil výčitky svedomia, že si to vôbec o Lupinovi niekedy mohol myslie ť.„Ale…“

„Teddy, tvoj otec vás chcel len ušetriť trápenia. Bál sa, že na teba preniesol svoje prekliatie

a nechcel pozerať do očí tvojej mame a vidieť v nich sklamanie a zúfalstvo. Neprežil by, keby sa jej malo niečo stať, alebo ak by bola neš ťastná. Ale po tejto hádke sa k nej vrátil aďke sme sa stretli po niekoľkých mesiacoch, pribehol s tvojou fotkou a ukazoval ju všetkým naokolo. Taký bol š ťastný. Po ďakoval mi, že som ho priviedol k rozumu a požiadal ma, aby som ti šiel za krstného otca.“

„A ty si súhlasil.“ prikývol a na jeho tvári sa rozhostil spokojný výraz. Nakoniec predsa len boli jeho rodičia š ťastný. Aspo ň na chvíľu. „A potom?“ spýtal sa priškrteným hlasom, pretože tušil, čo príde.

„Potom som ich videl naposledy v ten de ň, čo nás obaja navždy opustili.“ zašepkal Harry a potlačil slzy, ktoré ho pálili v čoiach. „Tvoja mama nemohla vydrža ť v bezpečí, keď vedela, že Lupin môže zomrie ť.“ „Ale čo ja? Na mňa nemyslela?“

„Teddy, ur čite myslela. Verila, že s jej matkou budeš v bezpe čí a v tej chvíli sa musela rozhodnúť. Riskovať život muža, ktorého milovala, aby mohla by ť s tebou, alebo ísť

a bojovať proti zlu po jeho boku, aby v prípade, že ani jede n neprežije, mohol si ži ť ty

v bezpečnom svete. Tonksová bola skvelý auror, nemohla by zostať len tak sedieť. Som si istý, že ke ď raz budeš ma ť svoje deti, pochopíš to. V tejto chvíli by som sám urobil to isté.“ povedal vážne Harry a dúfal, že týmto sa ich debata končí. „ Ďakujem. Ďakujem ti, že si mi to všetko povedal, Harry. Škoda, že si na nich nepamät ám. Museli to byť dobrí ľudia.“

„Áno, to boli a nadovšetko ťa milovali, chlapče.“ Teddy prikývol na súhlas a potom ešte obaja mlčky sedeli a hľadeli do plameňov tancujúcich v krbe. Teddy vstal ako prvý. „Myslím, že si pôjdem ľahnúť.“ „Iste, Ginny ti pripravila hos ťovskú izbu, dobrú noc.“ „Dobrú, Harry.“