**ŠPATNÁ ZÁMĚNA**

Lidé si vypravují, že zříceniny hradu Vikštejna se nerozpadnou, jelikož malta byla smíchána s lidskou krví.

Jiní tvrdí, že zdivo se nerozboří proto, že maltu dělali z písku a Svěcené vody. Ostatní opět rozumují, že ani krev, ani svěcená voda nemají tolik soudržnosti v sobě, jako vejce. V době, kdy se hrad stavěl, nanosily slepice tolik vajec, že je lidé všechny nemohli zužitkovati. Hradní pán chtěje, aby tvrz byla pevnou, nedo­bytnou a přetrvala věky, dal vajíčka skoupiti a smíchati s maltou. Mnozí lidé vidí vše jen špatnýma očima. Jací sami jsou, takovými vidí i druhé. Tato část lidu si vypra­vuje, že zbudovatel hradu byl krvežíznivý loupežník. Jiní jej opět chválí jako rozumného, hodného a roz­šafného pána a muže. Říkává se: „Kde jsou lidé, tam je řeč." Mezi lidmi pak vznikly všeliké ty pověsti o hradu vikštejnském. Slyšte pověst následující:

Žil jednou jeden bohatý a mocný hrabě, který však byl přírodou velmi na těle ochuzen- Měl tvář ošklivě odpornou a strašidelnou. Těla byl slabého a zmrzačeného. Každý, kdo jej po prvé spatřil, velmi se po­lekal. Nejvíce se ženy štítily toho ubožáka. V ošklivém tom těle žila však duše dobrá, poctivá a věrná. Hraběte mrzela jeho ošklivá postava. Hledal místo, kde by mohl sám, nerušeně a klidně tráviti svůj život Želel každého, kdo se ho stranil, ale nezlobil se na nikoho. Znal lidskou slabost. Dobrý hrabě přišel do kraje vikštejnského. Spatřil osamělou, vysokou skálu. Rozhodl se, že na ní po­staví pevnou tvrz. Hrad mohutný a pěkný pro ra­dost svojí a svatyni lásky k bližnímu pro okolní lidi a zbloudilé poutníky. Hrad byl brzy dle pánova přání postaven. V podhradí se usadili poddaní občané. Dívky a ženy neměly do hradu přístupu. Mezi hradní čeledí a služebnictvem nikdy nebylo dívek a žen. Aby se vyhnul bolesti a zármutku, určil dobu, kdy ženy mohly navštěvovat lesy a háje. Hrabě žil spokojeně a šťastně na svém zámku. Mi­loval přírodu. V ní nejdéle trávil svůj volný čas. Znal každý kout, každý keř svého panství. Srdce jeho překypovalo láskou k bližnímu. Chtěl pomáhati lidu, leč ten mu nerozuměl. Proto svoji lásku věnoval pří­rodě.

Rok je dlouhý. Náš dobrý hrabě se však nenudil. Rychle mu ubíhal čas. V létě pobýval hodně v pří­rodě, v zimě pak, maje obsáhlou knihovnu, četl a vzdělával se z knih. Byl dobrý, proto žil s příro­dou ve blahé shodě. Kniha byla jeho nejtrpělivějším a nejzábavnějším společníkem, která ho neopouštěla nikdy. Knihou zušlechťoval své srdce a jemnou duši. Jednoho dne, nejsa právě v náladě nejlepší, ne­mohl se upoutati k jedné věci. Prohlížel neznámé knihy, jakého jsou obsahu. Vzal do rukou knihu ne velkou ani malou, nepříliš tlustou ani tenkou, ale se zvláštní obálkou. Naní byl namalován ďábel. Na titulním listě stálo: „Návod k přivolávání ďábla a jiná zaříkání." Šlechetný muž se podivil, jak taková kniha se do­stala do jeho knihovny. Otevřel ji a celou pročetl. Ještě více se pozastavil nad tím, jak mnozí lidé, pro klamné pozemské štěstí, jež čert na krátko propůjčuje, na věčné časy zatracují svou nesmrtelnou duši. Hrabě knihu nespálil, ale uschoval pro budoucí věky, aby lidé poznali hloupost svých předků. Den se chýlil ke konci. Slunce se klonilo k západu a vysílalo poslední paprsky na rozpálenou zem. Nastal krásný letní večer. Hajní odtroubili na znamení, že všechny ženy mají opustiti les. Na hradním nádvoří stál vraník, nerozlučný spo­lečník a přítel pánův. Očekával svého pána. Hrabě vyšel z hradu, rozhlédl se okolím a přistoupil ke koni. Poplácal ho po krku. Strčil mu do huby kousek cukru. Promluvil k němu několik vlídných slov, vsedl na něho a spokojeně vyjel z tvrze. Jel pomalu a volně. Dojel do širokého údolí řeky Moravice. Byl sám a přemýšlel. Kůň kráčel podél řeky. Znal cestu velmi dobře. Tam se jeho pánovi nejvíce líbilo. Stříbropěnné vlny široké řeky se hou­paly a šuměly. Mušky bzučely, ptáčci zpívali a ště­betali; les šeptal. Z ničeho nic na mýtinu z lesa vyjel bílý šemík, na němž seděla sličná dívčina. Na mýtině zarazila koně a bezradně se ohlížela. Hrabě byl tímto zjevem ze zadumání vyrušen. Vida úzkost spanilé dívky, blížil se nepozorovaně k ní. Chtěl této šlechtičně, zač ji podle zevnějšku pokládal, pomoci, jak mu kázala jeho rytířskost i dobré srdce.

Nespatřen dojel až k ní. Děva jej spatřila. Nezarazila se. Nebála se ho. Byla ráda, že spatřila někoho, kdo jí poradí. Upřímně, bez bázně a strachu jej oslo­vila. Hrabě poradil. Když ji doprovázel, bavili se spolu tak, jakoby se již dávno znali, a jako by neu­byl vůbec ošklivým. Sám na to rovněž nemyslel. Stalo se, že hrabě zahořel k té, kterou rytířsky doprovázel, upřímnou láskou. Dobrý ubožák ji dovedl na správnou cestu. Před rozchodem se jí zeptal na jméno. „Jmenuji se Jitka a jsem ze šlechtického rodu. Ro­diče mně zemřeli. Osiřela jsem. Nyní odcházím do ciziny ke svým příbuzným." Jitka odjela. V srdci jí utkvěl ošklivý obraz tak dobrého a milého muže. Poznala, že není zlý. Ně­kolikráte se za známým neznámým, který byl ne­úprosnou přírodou tak zohyzděn, ohlédla a na po­zdrav i kynula rukou. Srdéčko její též prudčeji za­bušilo.

Hrabě, vraceje se domů, několikrát se za spanilou děvou obrátil a na prožité chvilky vzpomínal. Na zpáteční cestě si již nevšímal tajuplné přírody. Myš­lenky jeho dlely u té, jež se opačným směrem vzda­lovala. Příroda ztratila pro něho půvabu. Nikde Se mu nelíbilo. Z jeho srdce i duše vyprchal spokojený život. Lásky žár rozrýval jeho překypující mládenecké srdce. Denně toužil po znovushledání s osiřelou Jitkou. Jednou z večeras když za šera v komnatě seděl, spatřil náhle před sebou zjev milované Jitky,: Byla jako živá, usmívající a veselá. Hrabě neodolal. Vzpomněl si na tajemnou zaklínaci knížku. Bez rozvahy vstoupil do blízké knihovny. Vzal dábelskou knihu, vešel do komnaty a vyhledal přivolávaci for­muli. Na podlahu nakreslil svěcenou křídou kruh, usedl do něho a nejdříve v mysli projevil čarovnou větu. Nic se nestalo. Vyslovil zázračnou větu hlasitě. Sotva skončil, zjevil se za příšerného rachotu, blesku a hvizdu ten, kte­rého volal: čert ve své přirozené, ale strašidelné, podobě. Hrabě se zarazil. V první chvíli nebyl schopen slova. Zarazil se, neboť tak ohyzdného a strašlivého si pekel vládce přece nepředstavoval. „Čeho si žádáš, pane, ode mne?" tázal se ošklivý netvor sípavým hlasem. „Chci, abys mou nepěknou podobu změnil. Udělej ze mne muže krásného, sličného, pěkně rostlého, pro něhož by všechna dívčí srdce blouznila. Chci se líbiti dívce, kterou miluji. Chci, aby i ona mne milovala něžnou, obětavou a věrnou láskou," rychle pronesl hra­bě, přeje si, aby pekelný duch již zmizel. Bylo mu v jeho přítomnosti úzko. „Budiž!" odpověděl ďábel. „Stane se, jak si pře­ješ. Však nejde to tak lehce, jak si myslíš. Takovou moc však nemám, abych udělal jiného člověka. Nej­dříve musíš nalézti muže, který vyhlíží tak, jakým chceš býti. Toho přemluvíš, aby s tebou dobrovolně zaměnil podobu. Jinak ti pomoci nemohu." Mladý hrabě se rozhodl. Odcestoval, aby ve světě vyhledal muže. Odjel však s malou nadějí. Cítil, že sotva se najde muž, který by svou krásnou postavu zaměnil za jeho ohyzdnou. Starostlivý pán nejel daleko. V blízkosti velikého města, v jedné malé vísce, zaslechl umíráčku hlas. Na konci osady potkal nevelký průvod, v jehož stře­du kráčel statný mladík. Hrdě nesl vztyčenou hlavu na štíhlém těle. Oduševnělý výraz v tváři hraběte zaujal. Mládenec se mu zalíbil. Byl to zloděj a vrah. Na popravišti měl za své hříchy vytrpěli trest. Měl býli popraven. Hrabě dal průvod zastaviti. Když zvěděl vrahova provinění, vykoupil jej od potupné smrti, když před tím byl mu slíbil, že mu dá svou podobu. Lupič sou­hlasil. Radoval se, že ušel potupné smrti provazem.

Oba přijeli k večeru na hrad. Když se komnata naplnila hustým šerem, přivolal pán škodolibého ďábla, aby záměnu provedl. Vrah čertovi prohlásil, že se dobrovolně vzdává své podoby a přejímá postavu hraběte. Hradní pán vlastní krví podepsal pekelnou smlouvu. Pekelný vládce proslovil několik zaklínacích vět. Sotva domluvil, pocítil hrabě v celém těle praskot a bolest, šaty se trhaly a padaly z těla. Z dřívější své podoby vyrostl v mužného, sličného, mladíka. Když se postavil k zrcadlu, spatřit sebe v takové podobě, jakou si přál. Hezký, pěkně rostlý mladý muž se na něho smál. Za sebou pak spatřil ohyzdné­ho mrzáka, svou dřívější postavů.

Hrabě se radoval velice velmi a již chtěl čertovi děkovati, když ten promluvil: :„Každému z vás je dovoleno, abyste opět nabyli své původní podoby. Také tehdy, kdyby z vás někdo nechtěl. Stačí, když řekne pouze zázračné slovo, jemuž vás naučím a tři­kráte skloní, hlavu k prsoum." Ďáblova lest nebyla vhod hraběti. Zlostně křikl k němu: „Lstivý podvodníku, proč jsi to neřekl již dříve?" Pekelný duch, jemuž se lest podařila, uschoval pečlivě podepsanou smlouvu, škodolibě se zasmál, vykřikl čarovné slovo, jež se oběma přítomným hlu­boce vrylo do paměti a komínem za příšerného ra­chotu zmizel. Zloděj však řekl: „Buďte bez starosti, mladý muži. Jest mně milejší žiti ošklivý a bohatý, než pěkný viseti na šibenici. Mně nikdy se nebude chtíti státi se opět chudým." Hrabě dal zloději mnoho peněz, šatů a ztepilého oře. Vrah ještě téže noci opustil hradby a odjel za hranice. Slíbil, že se více neobjeví.

Příštího jitra se vydal i hrabě za milovanou Jitkou. Spěchal, aby si vynahradil to, co zameškal. Chtěl ji'co nejdříve nazývati svou. Cestou pozoroval, že krásné paní a dívky vzácných, a vznešených rodů ho: obdivují. Mnohá z nich by se ráda stala jeho chotí. Ten však po nich netoužil, ale slepě šel za svým vysněným ideálem. Sličné Jitce se hrabě zalíbil. Věnovala mu svou lásku. Lásku živou, čistou, věrnou a nehynoucí. Cesty srdce jsou dlouhé, drsné, nesnadné. Žili dlouhá léta šťastně a spokojeně jako dva skři­vánkové v jednom poli. Netušené štěstí je provázelo stále. Štěstí? Opravdové, čisté a jasné štěstí? V-takovém štěstí žila milá ženuška Jitka, ale ni­koliv její manžel. Po dlouholetém spolužití vzpomněl si hrabě na zloděje. Ten tam byl jeho duševní klid. „Co by dělal, kdyby si lupič vzal svoji podobu zpět.'' Žila by milovaná choť s ním a měla by ho stejně ráda? Jeho nedůvěra byla oprávněna.

Jednoho dne objevil se před hrabětem tolik obá­vaný zlosyn. „Co zde chceš? Čeho žádáš?" táže se hrabě ustra­šeně. Zlosyn bez rozmyšlení a drze zvolal: „Chci pe­níze! Hleď, peněžní měšec je prázdný. Dej opět a mnoho zlaťáků!" Hrabě dal. Dal mu tolik peněz, kolik žádal, jen aby měl pokoj. Zloděj však žil zhýralým a nestřídmým životem. Tak brzy i druhou částku peněz utratil. A pak hrabě neměl více pokoje. Zločinec přicházel stále častěji a neustále vydíral. Nikdy neměl dosti. Konečně, žádal na hraběti, aby mu vydal hraběcí prsten, jímž by se mohl na panství vykázat a celým zbožím vládnouti jako skutečný hrabě. Hrabě mu však nechtěl vyhověti. Protože nechtěl hodnou ženu ztratiti a ji učiniti nešťastnou, dal po ostré slovní potyčce lotrovi hraběcí znak a tím i sprá­vu nad celým panstvím a poddanými lidmi. Zhýralec navždy odtáhl a usadil se na Vikštejně. Zde prováděl své kruté násilnosti. Od té doby nebyl vlastní majitel klidným a spo­kojeným. Nebylo dne a hodiny, aby nevzpomněl bezcitného lotra.

Lidské štěstí je klamné! Hrabě si uvědomil, za jakou cenu toho štěstí nabyl. Tím hroznější bylo pomýšlení, čím rychleji se blížil den odplaty. Vždyť i svou duši ztratil, když čertu podepisoval smlouvu. Ubohý muž také cítil, že lupič na jeho statcích špatně hospodaří. Uškodil nejen sobě, ale také všem věrným poddaným a služebníkům. Jeho čest bude poskvrněna, neboť všichni lupiče budou pokládali za prvního pána. Starosti ho trýznily. Nespal, málo jedl a milé ženě působil rovněž zármutek. Nedovedla ho cele upoutati. Poznala, že chová něco ve svém nitru, co jí nechce sděliti.

Když duševnítrýzeň neustávala, vzal si u choti dovolenou a odjel pod cizím jménem do své vlasti, do krajů českých, do míst prvotního štěstí spoko­jenosti a klidu. Hrabě se nezklamal. Jak se domníval, tak bylo; Jsa ještě domova hodně vzdálen, slyšel mnoho o zlém řádění kdysi dobrého a spravedlivého hraběte. Čím více se blížil, k domovu, tím hroznější byly zprávy. Srdce pravého hraběte pukalo, duše sténala.Poznal, že pro trochu vlastního, falešného štěstí zničil spokojený život svých věrných podda­ných, zarmoutil hodně duší jemu oddaných. Hluboce raněné srdce lkalo, kvílelo, naříkalo a toužilo po klidu svém a bližních věrných služebníků. Hrabě znal každý kout svého, panství, věděl i o taj­ných chodbách. Jednou tajnou stezkou rychle stou­pal ke hradu. Brzy stál před hradní čeledí. Sdělil jí, že jest poslem knížete Opavského. Od ní se do­věděl, že hrabě pořádá v hradním sále s podobně sobě rovnými lotry zvláštní slavnostní hostinu na počest jeho narozenin. Po ní, jako při mnohých již předešlých podobných slavnostech, hrozným způso­bem týral a usmrcoval poddané.

Zpráva zapůsobila nejbolestněji na hraběte. Roz­ohněn zápalem hněvu a svaté spravedlností, vyslovil zázračné tajemné slovo, třikráte sklonil hlavu k pr­sům. Týmž okamžikem se jeho podoba změnila. Před muži stál bývalý hrabě. Služebníci se polekali a couvli. „Nebojte se mne, nic se vám nestane," pravil hrabě překvapeným sluhům. „Propusťte všechny zajaté, ozbrojte se dobře a pojďte se mnou do sálu!" rozkázal pán, nenechávaje je přemýšleti. Mezi přítomnými hosty v sále nastalo zděšení. Me­zi sebou nespatřili svého hostitele. Právě na židli, kde seděl, je někdo jiný. Sedí tam muž pěkného vzhle­du, statné postavy, ale v rozedraných šatech, které mu byly malé a úzké. Hosté se však ještě více podivili, když spatřili, jak hrabě, s nímž před chvílí hodovali, vstupuje dveřmi do sálu, aniž by byl před tím odešel. Vidí, jak ozbrojeným mužům káže přítomného darebáka poutati. Lotr se však bránil a byl v potyčce zabit. Tak se sám za své skutky odsoudil. Hosté se rychle rozjeli do svých domovů a více ha Vikštejně nehodovali. Domácí lidé a služebnictvo nevycházelo z údivu nad náhlou přeměnou svého pána. Vždyť byl opět tak dobrým a milým, jako před lety. Mnozí soudili, že hrabě byl v moci nějakého zlého ducha a nyní se osvobodil. Litovali jen těch, kteří dříve tak krutým způsobem byli zmučeni a usmrceni.

Hrabě se více ke své milované družce nevrátil. Ně­jaký čas žil na Vikštejně. Těžce želel svého prohře­šení na sobě, své drahé choti a milovaných věr­ných poddaných. V krátkém čas pak sepsal svůj smutný životopis pro výstrahu budoucím věkům. Pak své panství odevzdal do správy spolehlivému, poctivému a věrnému správ­ci, odkázal příbuznému nezletilému vnukovi a odešel do Jerusalema, aby Boha odprosil a své duši po smrti vymodlil lehkého odpočinku. Mnoho se kál a hodně trpěl. Nikdy více se nevrátil na své panství. Není známo, kdy a kde zemřel. Nevíme, dosáhl-li odpuštění hříchů a slávy věčné. Věrní služebníci často vzpomínali svého dobrého pána, když se brzy po jeho odchodu dozvěděli o jeho zakletí. Litovali ho a ve svých modlitbách nikdy na jeho ubohou duši nezapomněli.