Eva Nováková, 9. třída

Dům na ulici Dlouhá

O starém domě na ulici Dlouhá se už dlouho povídalo, že je prokletý. Mezi lidmi se povídalo, že jakýkoliv majitel, který se do toho domu nastěhoval, zmizel. Většinově se tyto zvěsti vytvářely z důvodu vzhledu daného domu, ale u tohoto domu tomu tak nebylo. Dům byl pěkně spravený, skoro jako nový. Otázkou tedy je, proč se o tom domě tedy říkalo, že je prokletý? No, nějaká pravda za těmi zvěstmi je, a to ta, že jakýkoliv majitel toho domu v něm nevydržel dlouho, ale odůvodnění proč, to se neví.

Po pár dnech do domu přijeli noví majitelé, kteří si ho před pár dny koupili. Ze začátku se jim zdálo vše v pořádku, příjemní sousedé, krásná krajina, i dům hezky spravený. Po vstupu dovnitř to také nevypadalo špatně, jen hodně zaprášeně, a když říkám hodně, tak hodně, na stole ležela asi třícentimetrová vrstva prachu. Nebylo ani divu, dům byl dlouho bez majitele. Prošli si tedy dům. Dvě ložnice, kuchyně s obývacím pokojem, …, vše na svém místě, jediné co nenašli, byl dětský pokojíček, který byl v návrhu domu zapsaný na konci horní chodby, ale tam nic. Nechali to být a přinesli dovnitř věci, které si přivezli ze svého starého domu.

Nastal večer, majitelé domu se chystali jít spát. Šli tedy do ložnice, jejíž dveře byly ve stejné chodbě, kde měl být dětský pokojík, který toto odpoledne hned po přistěhování nenašli. Jak vycházeli schody, všimli si, že fotka, která visela na stěně hned naproti schodům, byla zvláštně natočená. Mysleli si, že je to vítr, a tak ji natočili zpátky do své původní pozice. Vtom si jeden z majitelů všiml, že na konci chodby, kde byla předtím stěna, jsou dveře. Na dveřích bylo dětským rukopisem na kousku papíru přilepeného izolepou napsáno “Maddie“. Bylo to zvláštní, vždyť ten dům odpoledne několikrát prošli, vždyť by si všimli, že tam ty dveře jsou, pomysleli si. Chvíli váhali, poté se však rozhodli do nových dveří vstoupit. Otevřeli dveře a neviděli nic zvláštního, před jejich oči se rozplynul dětský pokojík zahalený tmou noci. Jediné, co bylo zvláštní, byla skříň. Vše v pokojíku bylo laděné do bílo-růžové, až na tuto skříň, který byla tmavě šedá až černá. Majitelé domu chvíli stáli ve dveřích, ale poté se rozhodli do pokojíku vejít a otevřít skříň. Pomalu začali otevírat dveře skříně, když vtom zaslechli dětský smích, rychle se otočili, ale nic, jen tma a dětský pokojík. Zděsili se, ale i přesto pokračovali v otevírání skříně. Když skříň otevřeli, byla prázdná, jediné, co v ní bylo vidět, byla svíčka a u ní na papírku něco napsáno, nedokázali ale přečíst co. Když se snažili papírek zvednout, zaklaply se dveře. Majitelé rychle odběhli od skříně a snažili se dveře otevřít, marně. Dveře byly zavřené zvenku. Ale jak? Pomysleli si, vždyť v nich nebyl klíč. Pokusili se tedy dveře vykopnout, vtom je ale přerušil dětský smích. Rychle se otočili, nic, jen panenka na zemi před nimi.

Další den se sousedé šli podívat, jak se daří majitelům, ale nedokázali se dozvonit. Zvonili minutu, dvě, tři, ale stále nic. Zavolali tedy policii, kteří zjistili, že majitelé zmizeli. Vyhlásilo se tedy po nich pátrání, ale v životě je nenašli.