**Reportáž**

**Pavel Vevera, 4.B**

**Na březích neznáma**

Arthur C. Clarke, autor kultovního díla 2001: Vesmírná odysea, jednou řekl: "Jsou dvě možnosti: buď jsme ve vesmíru sami, nebo ne. Obě jsou stejně děsivé." Po desítkách let zkoumání a spekulování tu ale máme definitivní odpověď - mimozemšťané existují. A samotné slovo mimozemšťané bude brzy nepřesné, protože návštěvníci z vesmíru přiletěli přímo sem k nám na Zemi.

Když nedávno ruský radioteleskop zachytil neznámý signál od hvězdy HD164595, která se nachází 95 světelných let od Země, byla mu přikládána malá pozornost, považoval se za další jev nulového významu. Až pozdější průzkum zjistil, že se jedná o identický signál jako z roku 1977, který tehdy zachytil astronom Jerry Ehman a přišel od dvojhvězdy Chi-1 Sagittarii, vzdálené přes 220 světelných let od Země. Nebylo jasné, z jakého zdroje přichází, ale bylo jisté, že se blíží naším směrem.

Až dnes, na planinách Urodanu, ruské osady na ruské Sibiři s celkovým počtem osmi obyvatel, má celý svět možnost dozvědět se o skutečném původu signálu. Každý na zprávu o návštěvě z kosmu reagoval rozdílně. Zatímco někteří předvídají katastrofu a jsou zabarikádování ve svých domovech, u valné většiny zvítězila zvědavost. Patrné to je hlavně z výhledu našeho vrtulníku; za horizontem nejsou vidět obří pláně, ale, podle některých odhadů, až milionové davy.

Armádní jednotky všemožných států drží celé místo pevně pod kontrolou. Ostnaté dráty, obrněná vozidla a obyčejná pěchota oddělují obří masy od předpokládaného místa přistání. Na místě by podle různých zdrojů měly být i hlavy světových velmocí, ty ale ani odsud ze shora nejsou nikde k nalezení. Je možné, že čas tráví v jednom z mnoha obrněných vozů a vyčkávají na přílet budoucích pozemšťanů.

Čekání se protáhlo již na několik dní, ovšem davy, i přes nerozhodné počasí jednou nadělující klidnou oblohu a podruhé silnou bouři, stále setrvávají. Vedle vojenských táborů vyrostlo celé stanové město, v němž zvědavci nelézají úkryt.

Prodleva umocňuje veškeré emoce, jimiž celá scéna doslova dýchá. Ty jsou sice smíšené, ale u každého, včetně nás, mají stejného jmenovatele - strach. „Nejstarší a nejsilnější emocí lidstva je strach a nejstarším a nejsilnějším druhem strachu je strach z neznáma,“ tak zní slova Howarda Phillipse Lovecrafta, amerického autora básní a sci fi. Jeho slova nikdy nenašla tak velkého uplatnění jako zde, na místě ještě do nedávna neznámého nejen světu, ale i samotné Sibiři.

Uběhl celý týden a původně nervozitou zajištěný klid dole na zemi byl pomalu nahrazován neklidem. Ten byl pravděpodobně původcem davového šílenství, jehož jsme byli následně svědky. Jako tsunami se převalily davy přes blokádu vytvořenou vojsky. Šílenství zachvátilo i vojenské oddíly a během chvíle se místo proměnilo v nepopsatelný masakr.

Zbraně se po chvíli začínají obracet i naším směrem a my jsme nuceni helikoptéru otočit a odletět. Do jisté míry můžeme mluvit o požehnání, nebýt nich, jistě bychom jako zkamenělí zůstali na místě jako přímí svědkové nejstrašnější události posledních let. Zanecháváme za sebou oheň, kouř a záblesky ze střelných zbraní.

Urodan se jistě zapíše do historie, ovšem krvavým písmem, které zapisuje poslední řádky civilizace takové, jakou ji známe. Bez návštěvníků, nebo s nimi.