Czédli Gábor és a zsonglőrök serege

1. fejezet: Baljós évnyitó

Rowling a hetedik Potter kötetet nem Harry-ről fogja elnevezni, hanem Czédliről. Évnyitón McGalagony köszönti a diákokat, és bejelenti, hogy új kötelező tágy lesz az iskolában, új tanárral, aki mugli. Mugli? Kérdezik sokan, Harry Potter kérdőn pillant Hermionéra, Ronra, Ginny-re. Sokan kuncognak. McGalagony: "Hadd mutassam be Czédli Gábort!" Ebben a pillanatban egy hórihorgas, vékony, szemüveges ember áll fel, kockás inget és egy húszéves pantallót visel, amiket egy barna övvel köt össze. Nála talán csak Hagrid magasabb a szakiskolában, ő azonban jóval: legalább négy Czédli-fejjel. Voldermort visszatért, mondta McGalagony - sokan összerezzentek a név hallatán, leszámítva Czédlit, aki kérdőn nézett a professzorra, választ várva, vajon ki a halál ez a Voldemort. Netán egy híres matematikus? Emiatt szisszentek fel sokan, és Czédlin egyre inkább elhatalmasodott az irígység. Mellette ült Bimba professzor, tömzsi és pöttöm, Czédli megkérdezte tőle, ki az a Voldmort. Bimba halkan felsikkantott, az arcára rémület ült ki, a név úgy lebénította, hogy percekig riadt tekintettel bambult a semmibe, meg se bírt szólalni. Czédli a másik oldalán ülő Trelawny professzortól érdeklődött, aki hatalmas szemüvegén át bámulta a mennyezet ál-csillagait, hátha ki tud belőlül olvasni valamit. Czédli kérdésére rá se hederített, csak megfogta a tenyerét, és megjósolta, hogy belátható időn belül meg fog halni. Czédli ijedten rántotta vissza a kezét. McGalagony kisebb hatásszünetet tartott, majd folytatta: "Ilyen nehéz időben mindenkit a legnagyobb óvatosságra kérek. Mindig nézzetek a hátatok mögé, és ha egy nagy, kopasz, Ralp Fiennes hasommást láttok eltorzult orral, azonnal foglaljátok össze életetek legfontosabb eseményeit, és a másodperc töredéke alatt készüljetek fel a halálra." Sokan sikítani, kiabálni kezdtek. Neville Longbottom elájult. Neki ez már túl sok volt. Czédli felnyújtotta a kezét, mint egy kisiskolás. McGalagony megadta neki a szót. "Ki ez a Voldemort, egy sorozatgyilkos?" Kérdezte Czédli. A név hallatán a legtöbben összerezzentek, de a kérdés elhangzása után sokan kuncogtak. "Voldemort a legveszélyesebb varázsló, Mr. Czédli. Célja, hogy megöljön mindenkit, különösen Harry Pottert, aki az egyetlen esélyünk. Ön azért van itt, hogy segítsen nekünk." "Hogy én?" - kérdezte Czédli hitetlenkedve. - "Miben tudnék én segíteni?"

1. fejezet: Baljós évnyitó - folytatás

Többszáz rémült diák meredt az ismeretlen muglira. Czédli legalább annyira megrémült McGalagony felszólításán, mint a boszorkány- és varázslótanoncok Voldemort említésénél. Mi lehet benne, ami megmentheti ezt a népet Voldemorttól, akiről persze még mindig nem bizonyosodott be, hogy matematikus-e, de Czédli egyre inkább meg volt győződve, hogy valami sokkal rosszabbal áll szemben. "Kellett nekem ezt az állást elfogadni!" - dörmögött magában egy pillanatig, miután megkérdezte McGalagonyt, vajon mi a nyavalyát segíthetne ő. "Maradtam volna az SZTE-n, ez a varázslósdi már most az agyamra megy, minden szar repked körülöttem, a lépcsők összevissza járkálnak, múltkor találkoztam egy tízfejű macskával, aki mögött ez a lüke óriás, Hagrid röhögött. Ha ez az idétlen nőszemély még rámsóz valami őrültséget, szedem a cuccom és megyek vissza Szegedre". Ekkor azonban bevillant neki, hogy nem tudott volna visszamenni, hiszen a Roxfort expressz nyárig nem közlekedik, az iskola addig pedig bezár ide mindenkit. Különben Londonban se tudna mit csinálni, angolul éppenhogycsak beszél (kész mázli, hogy kapott egy fordítóbűbájt a szájára és a fülére, így magyarul beszél, de angolul hallják és magyarul hallja az angolul beszélőket- ez a bűbáj azonban csak a Roxfortban működik), kegyetlen akcentussal, de amúgyse lenne pénze egy budapesti repülőútra. Czédli teljesen elcsüggedt. Egy rakás idétlen öltözetű, pálcát markolászó tenyérbemászó képű kisiskolás bámult rá. McGalagony válaszolt a kérdésére. "Ön azért van itt, hogy diákjainkat megtanítsa zsonglőrködni, Mr. Czédli. Ez a B-terv, ha Harry Potter csődöt mondana Voldemort ellen, aminek sajnos meglehetősen nagy a valószínűsége". Egy végzős diák, Harry Potter meredten bámult maga elé. Egész nyáron kereste Voldemortot, de pár halálfaló megölésén kívül nem tudott az ügyben jelentősen előrelépni. Dumbledore bízott benne, de Dumbledore már nincs itt, és meglehetősen valószínű, hogy Voldemort rögtön megölné, ha találkoznának. Vagy ha véletlenül megölné Voldemortot, egy rakás Horcrux van még szanaszét a varázslóbirodalomban, amiket esélye sincs megtalálni, és akkor még nem is beszéltünk arról a trollfejű rohadék Pitonról, a Félvér Hercegről, aki megölte Dumbit. McGalagony szavain egy rakás mardekáros kezdett hangosan nevetni. Draco Malfoy nem volt köztük, Harry megölte a nyáron. Czédli Gábor arca felragyogott. Zsonglőrködést mondott? Hihetetlen! Minden nap több órát hajigálta a labdákat, már egész jól ment öttel is, mielőtt ezt az állást elfogadta. Vagy harminc zsonglőrmintát tanult meg már, és erre büszkébb volt, mint bármelyik matematikai tételre. "Komolyan?" - kérdezte Czédli McGalagonyt mosolyogva. "Igen, Mr. Czédli, ön zsonglőrködést fog tanítani." McGalagony a diákok felé fordult: "Ebben a félévben mindenkinek kötelező tárgy lesz a zsonglőrködés, amit Czédli tanár úr fog tartani. A helyszín pontosan ez a terem lesz, ez elég nagy ennyi embernek. Az óra minden nap este nyolctól tízig fog tartani és önök minden nap kötelesek ebben az időpontban megjelenni. Ha valamelyik nap igazolatlanul hiányoznak, eltanácsolom önöket a Roxfortból. Ne becsüljék le Vo-vo-vo Voldermortot!".

1. fejezet: Baljós évnyitó - folytatás

Czédlit melegség öntötte el. Úgy érezte, végre értelmet nyert az élete. Amikor az a bagoly berepült a dolgozószobájába Szegeden, csak busás fizetést látott a pergamenen, de senki nem mondta meg neki, mit kell csinálnia. Amikor Roxfortba érkezett, az igazgatónő türelemre intette, azt mondta, idejében elmond mindett. Most McGalagony végre elárulta, Czédli majd kiugrott a bőréből. Arra még nem sikerült rájönnie, vajon hogyan segíthetne a zsonglőrködés egy Voldemort ellen, aki valami gonosz ember, de ez most nem is nagyon izgatta. Végre valami értelmeset csinálhat. Jóízűt vacsorázott a többfogásos ételből, a legtöbb diák és tanár csak az evőeszközét szorongatta, de nem sok falat ment le a torkukon. A vacsora után mindenkit a hálókörletébe vezényelt McGalagony, majd odasúgta Czédlinek: "Beszédem van önnel, egy óra múlva Hagrid önért megy a szobája elé." "Rendben." - válaszolta Czédli, akit immár Czédli professzor megszólítás illetett meg a Roxfort berkein belül.

2. fejezet: A rejtélyes tekercs

Ahogy baktatott felfelé az elvarázsolt lépcsőkön, bevillant neki az a süveg, ami csaknem sírvafakadt és könnyeivel küszködve -persze egy süvegnek nem lehetnek könnyei, gondolta Czédli- oszotta be az új elsősöket, kb. úgy, mint ha halálra ítélné őket. Egész jól kiismerte már a lépcsőket, így könnyen eltalált a szobájáig. Nem volt túl tágas, egy ágy, egy szekrény és egy íróasztal volt benne, rajta egy laptop-pal, azonban nem volt internet, és Czédlit ez meglehetősen bosszantotta. Naplót szokott írni a laptopon, annyi élmény érte ezalatt a néhány itt töltött nap alatt, hogy alig győzte leírni. Csak győzze elmesélni, ha hazaér. Egy óráig irogatott a laptopjába az évnyitóról, a vacsoráról, az elvarázsolt mennyezetről, a diákokról, a süvegről, Voldemortról, Trelawny-ról, Hagridról, meg ilyesmiről. Észre sem vette, hogy röpül az idő, amikor kegyetlen dörömbölés ijesztette meg. Majd leesett a szemüvege, kész mázli, hogy nyakbaakasztós. "Czédli professzor, McGalagony várja." Dörmögött egy ismerős hang az ajtó előtt. Czédli odament és kinyitotta. "Szólíts nyugodtan Gábornak." - köszöntötte Hagridot. "Nos, indulhatunk?" - kérdezte Hagrid. "Hogyne." - válaszolta Gábor. Felmentek a Harry Potter kötetekből már meglehetősen ismerős igazgató szobájába, amelynek a falán egykori igazgatók portréi sorakoztak. McGalagony az íróasztal mögött ült, egy toll sercegett egy pergamenen, amelyet láthatatlan kéz mozgatott. "Foglaljon helyet, Mr. Czédli." Czédli, aki Hagridnak megengedte, hogy Gábornak szólítsa, engedelmeskedett. "Az első kérdés, amire választ szeretnék adni, hogy miért van itt." "Kíváncsian hallgatom." "Nos, mint bizonyára ön is hallott egyet s mást iskolánk történelméből. A Roxfortot négy nagyszerű varázsló alapította. Griffendél, Hugrabug, Hollóhát és Mardekár. Az ő házaikba osztotta be a süveg az elsősöket." "Igen, tudom." "Ez a négy varázsló egy alapító okiratban rendelkezett az iskoláról. Egészen a közelmúltig azt hittük, ez az egyetlen tekercs, ami ránk maradt tőlük, de... nem is olyan régen szörnyű események miatt fény derült egy eddig titokban tartott tekercs kilétére is." McGalagony kortyolt egyet valami színes löttyből, majd folytatta. "Az előző igazgatót az egyik tanárunk, Voldemort halálfalója ölte meg. Az igazgatót Dumbledore-nak hívták." "Hallottam róla, Hagrid említette. Sírva is fakadt." "Nos igen, Dumbledore az egész iskolának nagy veszteség. Azonban nem volt hiábavaló a halála. Az alapítótagok különös módon az ő halálához kötötték a titokban tartott tekercs felfedését. Most, hogy Dumbledore elment, a tekercs felfedte önmagát." "Ez nagyon különösen hangzik." "Elhiheti, az is. A tekercs mintha a jövőbe látna. Az alapítótagok ugyanis megjósolták benne Voldemort feltűnését, Harry Pottert - az egyetlent, akit nem tudott megölni - és az a helyzet, hogy önt is, Mr. Czédli." "Hogy engem? Tessék?" "Bizony, önt is. A tekercs az, ami idehozta önt, Mr. Czédli."

2. fejezet: A rejtélyes tekercs - folytatás

Czédli Gábor meglepedten bámult McGalagonyra. El se tudta képzelni, miféle tekercset írhattak róla. Matematikaprofesszor, na igen, de azért mégiscsak különös, hogy valaki többszáz évvel ezelőtt írt róla egy tekercsben. "Mégis hogy érti ezt, igazgatónő?" Kérdezte Czédli. "A tekercsben szerepel egy Szeged nevű helység, néhány matematikai képlet, és három labda. Zsonglőrlabdák, Mr. Czédli. A szövegben az SZTE és a C.G. betűk voltak kódolva." "Hihetetlen..." "Nos, a varázslók világa mindig tartogat meglepetéseket, de ez bevallom, engem is meglepett. Vajon mi dolga lehet itt egy magafajta muglinak? A tekercs szerint ön fogja megtanítani a varázslóknak, hogyan védjék meg magukat Voldemorttal szemben, és ehhez az eszköze a zsonglőrködés. Azonban..." McGalagony szünetet tartott, majd sóhajtott egy óriásit." "Igen?" - Kérdezte Czédli, akit fenemód felcsigázott a történet. "A tekercs szól mégvalakiről, Mr. Czédli. Ez a valaki az ön legeslegnagyobb ellensége a muglik között. A tekercs nem említ ennél többet, de azt írja, az ő tudása is szükséges ahhoz, hogy legyőzzük Voldemortot. Idézem: 'E két mugli tudásának átadásával fogja felfegyverezni a varázsnövendékeket a legfőbb gonosszal szemben, aki Horcruxból éledt újjá.'" "Ez a gonosz Voldemort? Két mugli? Akkor az egyik..." "Ön, Mr. Czédli." - fejezte be a mondatot helyette McGalagony. A másik nevét pedig most szépen elmondja nekem." "Kit?" - kérdezte meglepődve Czédli. "Nevezze meg a legnagyobb ellenségét a muglik között, Mr. Czédli." "Nem tudom ki az, nincsenek ellenségeim..." - mondta Czédli bizonytalanul, még a vak is látta volna, hogy hazudik, hát még McGalagony, akinek óriási rutinja volt ebben. "Nézze, Mr. Czédli. Ha Voldemort legyőz minket, nem csak a varázsvilág kerül veszélybe, hanem a muglik sem lesznek többé biztonságban. Az önök biztonsága érdekében kérem, és legyen szíves a felesleges hazugságokat mellőzni, nevezze meg a legnagyobb ellenségét." Czédli összerezzent. Tudta, ki a legnagyobb ellensége, tudta nagyon is jól, részint miatta hagyta ott Szegedet. Nem akart vele soha többé találkozni, vagy egyáltalán, csak egy fedél alá kerülni, legyen az egyetem, vagy varázslóképző szakiskola. Nem, és nem. Nem fogja elmondani McGalagonynak, ki az. Ki ez a Voldemort különben is? Miért lenne olyan veszélyes? Sehol se hallott még róla, csak ezektől az idióta varázslóktól. Felőle aztán bélrákban is meghalhat (Czédli tudta, hogy ennél rosszabb dolog aligha történhet egy emberrel), ő nem fogja elmondani az ellensége nevét. "Nem mondom meg." - szólalt meg tömören Czédli. "Nem az én dolgom ez a Voldemort, a maguk gondja. Az én ellenségem sokkal veszélyesebb, azért jöttem el, hogy ne találkozzak vele többet. Ez az egész a maguk baja! Hagyjanak ki belőle!" "Nincs időm játszadozni, Mr. Czédli. Vagy elmondja nekünk, vagy..." "Vagy mi?" "Kényszeríteni fogom rá, Mr. Czédli." "Engem ugyan nem kényszeríthet, már bocsánat. Vannak jogaim, szólok a rendőrségnek, felmondok..." "Egyik sem áll módjában Mr. Czédli. Utoljára kérdezem: elmondja önként, vagy kényszerítsem?" "Nem mondom meg. És most ha megbocsát, a laptomon van még némi elintéznivalóm." "Nem megy sehová. HAGRID!" "Igen, McGalagony professzor?" "Van készen veritaserum?" "Tudomásom szerint nincs, professzor, Piton feltételezett cinkosainál elhasználtuk az összeset, két halálfaló bele is halt." "Akkor vigye a gondnokhoz, FICCS-hez ezt a muglit, üzenem, hogy kínozza meg, szedje ki belőle a legnagyobb ellensége nevét." Czédli Gábor rémülten kezdett hadakozni, Hagrid sajnálta, de engedelmeskedett. Megragadta fél kézzel a grabancánál fogva, úgy lógatta a levegőben. Czédli kapálózott, de hasztalan. Hagrid szorosan fogta. Argus FICCS két óráig kínozta a szerencsétlent, egyesével kihúzta száz hajszálát, a körme alá szurkált néhány kihegyezett tüskét. Végül Czédli száját keserves kínok között két szó hagyta el: Szabó... Tamás.

3. fejezet: A WOW-ozó matematikus

Szabó Tamás, Czédli Gábor legnagyobb ellensége egy tágas házban élt feleségével, és középiskolás gyermekével. Ez a vasárnap sem indult számára másképp, mint a többi, délben felkelt, leült a gép elé és WOW-ozni kezdett. Délután négy óra körül azonban valami szokatlan történt, rosszul mérte fel az ellenségét, és elvesztett egy párbajt. "ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ! TE ROHADT SZAR... ÁÁÁÁÁÁÁ! A KU..." A család tudta, mi következik. Az anya már biccentett is a fiuknak. "Tudom anya, indulok is a TESCO-ba. A kenyéren, a vajon, szalámin és a billentyűzeten kívül más nem kell?" "Nem, Tomika." Óriási nagy reccsenés hallatszott az emeletről, majd megannyi műanyag koppanás hangja. Szabó Tamás most csapta oda az íróasztal széléhez a billentyűzetet, ami kettétört, és a billentyűk nagy része szanaszét szóródott. "Én gyorsan indulnék a helyedben, mielőtt lejön" - szólt az anya, akinek már a keze is reszketett a félelemtől. A fiú villámgyorsan felöltözött, kívülről becsapta a bejárati ajtót és elrohant. Tudta, nem szabad apját sokáig várakoztatni. Ha egy napig nem kerül gép elé, megőrül és teljesen kiszámíthatatlanná válik. És persze nem tud veszíteni. A házban dübörgő léptekkel rohant le az emeletről Szabó Tamás. Néhányszor felüvöltött, fogta a fejét, a haját markolászta. Nem ismert ilyenkor se Istent, se embert. A felesége remegő hangon megszólalt: "Tamás, én ezt nem bírom tovább! Elegem van! Dönts: vagy az a hülye kompjúter, vagy én!" Szabó Tamást láthatóan nemigen foglalkoztatta az a dilemma, amibe a felesége hozta. Egyszerűen ideges volt, végtelenül dühös, és nem tudta levezetni. "Asszony, fogd be! ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!" "Na jó, nekem ebből elegem van. Betelt a pohár, Tamás. Elválok!" "Most ennél sokkal nagyobb a probléma! A karakterem! Érted? A KARAKTEREM VESZTETT! ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!" "Holnap felhívom az ügyvédemet. Ha lehiggadsz, te is be fogod látni, milyen nagy a probléma." Szabó Tamás kirohant az utcára, fel-alá rohangált, üvöltözött, végül annyira elfáradt, hogy nem volt ereje dühöngeni. Általában ez az az állapot, amikor lehiggad. Most esett le neki, hogy a felesége válni akar. Jogos, persze. Holnap tanévkezdés! Miért pont most? Kalkulus I előadás 12-14-ig a TIK-ben... Analízis gyakorlat a Vályi teremben... majdnem egy teljes nap WOW nélkül... és válni akar... NE! Szabó Tamásnál valami megint lecsapta a biztosítékot. Ezúttal azonban nem dühöngött, hanem teljesen kétségbeesett. Tudta, hogy a családja fél tőle, tudta azt is, hogy miatta esik szét. Vagyis a WOW miatt. Dehát anélkül nem tud élni! Még mindig jobb, mintha drogozna! Jobb? Kérdezte egy belső hang. Már nem volt annyira biztos benne. Sötétedett már, mikor hazaért. Megpróbált bocsánatot kérni a feleségétől, de az csak annyit felelt kurtán, hogy mostmár csak az ügyvédemen keresztül tárgyalok veled. Külön szobába feküdtek le. Szabó nehezen aludt el, rémálmok gyötörték, azt álmodta, valaki megöli a karakterét a WOW-ban. Éjfél körül arra riadt fel, hogy betört az ablaka, és egy navigációs problémákkal küszködő bagoly bukfencezett a földre, szájában egy gyűrött papírtekerccsel.

3. fejezet: A WOW-ozó matematikus - folytatás

Szabó Tamás először azt hitte álmodik. Nem tudott mit kezdeni a helyzettel, jó pár másodpercig kábán bámult ki a fejéből. A bagoly, neki is kellett néhány másodperc, hogy magához térjen, felröppent Szabó Tamás ágyára, és a kezére ejtette a tekercset. "Ez meg mi a fene?" - kérdezte Szabó, a csodálkozástól a szó szoros értelmében leesett az álla. A bagoly huhogott párat, és a fejével biccentett. Szabó egy viaszpecsétet látott a tekercsen. Roxfort volt ráírva, meg négy szimbólum. Roxfort, az meg mi? Valami brit nosztalgia pub? Kérdezte magában Szabó, majd kibontotta a tekercset. Váratlanul egy Raiffeisen okos kártya pottyant ki belőle. Szabó először ezt vette a kezébe. "Eltemetjük a kamatadót, vagy mi? Téli álmot alszanak a törlesztőrészletek?" - kérdezte Szabó, bágyadtan, de érthetően, majd kuncogott egyet. Még mindig nem volt teljesen magánál. A bagoly furán nézett Szabóra, valószínűleg Szabó is furán nézett volna magára, ha bagoly lett volna. Kezébe vette a tekercset, széthajtogatta, majd olvasni kezdte. Ez állt benne, magyarul: "Tisztelt Mr. Szabó! Tudjuk, hogy jelenleg a Szegedi Mugli Tudományegyetem (a továbbiakban: SZMT) oktatója. Tudjuk azt is, hogy egy ún. WOW nevű ún. számítógépre tervezett ún. Interneten elérhető, ún. elektronikus játék miatt önnek magánéleti problémái vannak. Értesüléseink szerint a felesége nemsokára el fog válni öntől, és így kilátástalannak érzi a jövőjét. Emiatt felkérjük, legyen iskolánk, a Roxfort boszorkány- és varázslóképző szakiskola tanára. Kérjük haldéktalanul, ma hajnalban utazzon Londonba repülővel, ahol munkatársunk várni fogja. Kérjük a mellékelt űrlapon töltse ki, hogy igen, vagy nem (vállalja-e a munkát), majd az űrlapot csatolja a bagoly lábához. A mellékelt bankkártyán ötszázezer forint áll rendelkezésére, ez kényelmesen fedezi a felmerülő kiadásait. Az SZMT-nek semmilyen tájékoztatást nem kell adnia, erről mi gondoskodni fogunk. Üdvözlettel: McGalagony professzor, a Roxfort boszorkány- és varázslóképző szakiskola igazgatója "Aztapaszta." - mondta csodálkozva Szabó Tamás. "Várjál már... ez... MEGVAN!" - kiálott fel Szabó, mint Archimédész, amikor belátta, hogy a kiszorított víz tömege... szóval mikor heurékát ordított. "Megvan! Ez valami kandikamera! Varázslók, meg mindenféle baromságok! Ezt eléggé elcseszték! Hallják? Kijöhetnek, lebuktak! Hol van az a Jáksóó! Vagy Balázs! Persze, már Balázs! Ott üvöltözött a tévébe, a múltkori adásban! Jöjjön csak elő! Szóval önök terveltek ki mindent, hogy a feleségem válni fog, ezt a varázslós marhaságot... hát persze! Honnét tudhatnának ennyi mindent rólam máskülönben? Óriási kő esett le a szívemről, de tényleg.... na mi lesz már? Játsszam még a szerepem, vagy mi? Jöjjenek már elő! Maguk se akarhatnak egész éjszaka itt rostokolni! Várjunk csak... akkor ezek szerint.... a WOW is az önök műve volt? Az nem is az igazi WOW igaz? TEHÁT NEM IS VESZTETTEM! AZ EGÉSZ CSAK ÁTVERÉS! JUHÉÉÉÉÉÉÉJ!!!" Szabó teljes torokból üvöltött. Nyílt az ajtó, a felesége lépett be rajta. "Normális vagy? Aludni szeretnénk, te meg itt üvöltözöl? Holnap elválunk, csak addig legyél csöndbe jó? Aztán üvöltözhetsz, törheted a billentyűzeteket, senkit se fog izgatni." - a felesége hangja csüggedt volt, egyáltalán nem olyan, mint aki épp most leplezi le magát, hogy átverte a férjét. "Dehát szívem, ez... nem kész átverés? Nem akarsz elválni, ugye?" "Jó éjt, Tamás. Holnap jön az ügyvédem, addigra összeszed minden iratot, ami szükséges. Nem először mondom, de utoljára: betelt a pohár." "A rohadt mocskos k. életbe!" Szabó leült az ágyra és halkan sírni kezdett. A bagoly tekintetében most sajnálat tükröződött. Odarepült hozzá, majd letelepedett az ölébe. Szabónak jól esett a vigasztalásnak ez a különös formája, egy darabig simogatta madarat, aztán megint dührohamot kapott. Megfogta a baglyot, és sűrű káromkodás közepette kidobta az ablakon, utána hajította a levelet, a visszaigazoló lapot, és majdnem a bankkártyát is. Szerencsére azonban a sárga színű okos kártya megmozgatta rejtélyes észjárását, és rájött, talán nem volna okos dolog kihajítani egy félmilliót érő bankkártyát. Ha nem átverés, a levélnek ez a része akár még igaz is lehet. "Talán valami összeesküvés?" - Gondolkozott. "Ilyen marhaságot leírni, és bankkártyát adni a kezembe? Valaki jól meg akar szivatni! Lefogadom, hogy nincs egy árva fillér se ezen a tetves kártyán!" Majdnem kihajította, de végül úgy gondolta, egy próbát megér, holnap elmegy egy ATM-hez, ha van rajta pénz, felveszi, ha nincs, hozzávágja az első hallgatónak kinéző emberhez. "Nyilván valami tetves hallgató lesz ez, aki hétszer bukott Kalkulusból. Hogy dögölnének meg mindahányan vannak! Tököm tele van az egész egyetemmel!" Szabó álmatlanul hánykolódott az éjszaka hátralevő részében. Hajnalban felkelt, lement, hogy igyon egy kávét, amikor a postaláda különös zajt hallatott, mintha a szél befújt volna egy levelet. Szabó odament, benézett a ládába. Egy ugyanolyan tekercs volt, mint amit éjfél körül hozott neki a bagoly.

3. fejezet: A WOW-ozó matematikus - folytatás

Felbontotta a tekercset. Ezúttal nem volt benne Raiffeisen okos kártya, csak egy pergamen volt az egész, ugyanolyan viaszpecséttel, mint éjféltájt. Ez állt benne: "Tisztelt Mr. Szabó! Tudjuk, hogy álmatlanul hánykolódott éjszaka, kérjük, mihamarabb utazzon Pestre, onnan pedig repüljön Londonba! Üdvözlettel: McGalagony igazgatónő". Szabónál ez teljesen lecsapta a biztosítékot. Szinte Kitépte a bejárati ajtót, kirohant az utcára, és teljes hangerővel kiabálni kezdett: "Tudom, hogy itt vagy valahol te nyavalyás! Megbuktál kalkulusból, igaz? Hétszer! Nyilván, mert sötét vagy, mint a főd! Hibáztasd magad, ne engem! KOPJ LE!" A jobb szomszéd ház ablaka kinyílt, és egy idős nő szólt ki: "Mit ordibál maga itt hajnalok hajnalán? Valaki aludni szeretne!" "Fogja be nyanya, magának senki nem osztott lapot!" A nőt hihetetlenül felbosszantotta. Hátrafordult, és a férjéhez szólt: "Hallod ezt apjuk? Nyanyának nevezett!" "Igen, anyjuk. Kapcsold le a villanyt és csukd be az ablakot!" "Mi? Ezt te hagyod? Milyen férfi vagy te?" "Tedd már magad takarékra! Aludni akarok." A nő nagynehezen becsukta az ablakot. Szabó Tamás, mint egy túlpörgött Culumbo, körberohanta a környéket gyanús alakok után kutatva, azonban nem talált senkit. Eszébe jutott a bankkártya, elment egy automatához, lekérte az egyenleget. Meglepetésére 500000 forint volt rajta. Úgy érezte, van remény, ezzel a pénzzel még akár a házasságát is megmentheti, azt persze nem tudta, hogyan. Hazament, lefeküdt, el is aludt.

4. fejezet: Repülő motor

Hagrid nagyon ritkán használta a motorját, ezzel kézbesítette anno Harry Pottert is Dursley-ékhez. Most nagyon különleges feladatot bízott rá McGalagony: Repüljön Magyarországra, és ha kell, akarata ellenére is hozzon el a motorján egy muglit. Ez a mugli annak a Czédli Gábornak a legnagyobb ellensége, akit előző este FICCS úr megkínzott. Czédli azóta a gyengélkedőn fekszik, McGalagony reméli, hogy este nyolcig rendbe jön, akkor lesz ugyanis az első zsonglőr-óra. Hagrid nem tud túl sok mindent erről a zsonglőrködésről, McGalagony csak annyit árult el neki, hogy rendkívül fontos szerepe lesz a tudjukkivel szembeni harcban. McGalagony megemlítette azt is, hogy a zsonglőrlabdákat egy nagyon különleges cég készíti, amelynek a nevét azonban nem mondta meg. Nagyon titokzatos ez az egész. Felmerül a kérdés, vajon McGalagony át tudja-e venni Dumbledore szerepét a Főnix rendjében? Hagrid kételkedett ebben. Hétfőn este kilenckor indult el Roxfortból a motorral, és tízre már Szabó háza előtt volt. Becsöngetett, egy nő nyitott ajtót. "Jó estét, öhöm öhöm, Szabó Tamást matematika tanár urat keresem, öhöm öhöm..." - Szólt Hagrid. "A férjem már nem lakik itt, el fogunk válni, elköltözött." "Hova?" - kérdezte Hagrid. "Az anyósához." "Az ön édesanyjához?" "Igen, tudja ők nagyon jóban vannak. Fura, igaz?" "Öhöm, hát igen. Meg tudná adni a címét?" "Hogyne, egy pillanat." A nő felírta egy darab cetlire, majd átnyújtotta Hagridnak." "Köszönöm asszonyom, öhöm, öhöm, viszlát." Hagrid elment a megadott címre, ahol Szabó Tamás nyitott neki ajtót. "Jó estét, öhöm, öhöm. Ön Szabó Tamás?" "Az attól függ, ki kérdezi." "Hát én." "Én?" "Nem maga, hanem én." "Ja, az más. És mégis ki?" "Elnézést, hadd mutatkozzam be: Rubeus Hagrid vagyok, a Roxfort izé... háztájörzője, vagy mi, nézze csak, már el is felejtettem. A Roxfortról hallott, ugye?" Szabó Tamás olyan erővel csapta be az ajtót, hogy a vakolatról leszakadt egy darab. Hagrid kinyitotta. "Nézze Szabó tanár úr, engem azzal bíztak meg, hogy izé... elvigyem önt." "Maga ki?" - kérdezte Szabó anyósa. "Hozzá ne merjen érni a vejemhez, maga gorilla, mert keservesen megbánja!" "Nézze asszonyom, öhöm, én nem akarok bajt. Elviszem a vejét, ez a feladatom. Jöhet önként, vagy nem önként." Hagrid elővett egy esernyőt, és fényeket varázsolt ki belőle. Ezzel akarta elhitetni a muglikkal, varázslók márpedig léteznek. "Jézusom, mi ez?" kérdezte az asszony, majd felsikkantott. Szabó elég flegma volt, de rá is hatott ez a kis mutatvány. Úgy döntött, próbára teszi ezt az istentelenül nagyra nőtt szőrös valakit. "És mi lenne, ha magával mennék?" "Hát, öhöm, az igazgató új tanárt keres, öhöm, és hát maga lenne az." "Tanítani? Mit? Hol?" "Öhöm, ebben nem vagyok illetékes." "Szállás, kaja, pia?" "Van minden, van minden." "Mekkora sávszélesség?" "Tessék?" "Tudja, Internet." "Öhöm, mugli ügyekben nem vagyok illetékes sajnos." "Mugli?" "Olyan ember, aki nem képes varázsolni... Ha jól tudom, van önnél egy bankkártya Szabó úr, amit mi adtunk." "Milyen bankkártya?" "Hiába tagadja. Tekintse előlegnek. Sokkal jobban meg fogjuk fizetni, mint a régi munkahelyén." "És ha akarok, bármikor visszajöhetek, igaz?" "Hát öööö igen, biztos. Majd az igazgatóval megbeszéljük." "Tudja mit?" - így Szabó. "Magával megyek. Nem tudom mi ez a varázslás izé, dehát el tudom képzelni, hogy a WOW a valóságban is megtörténjen, szóval magával megyek." "Remek, akkor induljunk is." "Ne menj, Tomi! Veszélyes! Nem is ismered ezt az 'embert'!" "Nyugalom, anyuka, nem lesz semmi gond." Hagrid a motorhoz ment, Szabó követte. "Ezzel fogunk menni?" - kérdezte Szabó. "Ezzel, hát." "Fú, de király! Tök jó!" Szabó gyermeki örömmel felült a motorra. Hagrid előre ült, berúgta, és már indultak is.

A motor hangosan berregett az utcán, majd ahogy a végéhez ért, lassan elemelkedett a földtől. Szabó Tamás megszólalt: "Hé, ez most mi? Mi történik? Hova tűnik a talaj?" "Repülünk, így sokkal gyorsabb." "MI? NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Nekem tériszonyom van! ÚRISTEEEEN TEDD LE AZONNAL! ÉRTED? "Hé ember, nyugodjon már meg! Ne üvöltözzön itt, felveri az összes muglit aztán nézhetünk!" "LESZAROM A MUGLIKAT, TÉRISZONYOM VAN! ÉRTI? ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!" "Nem szólok mégegyszer! Vagy elhallgat, vagy varázslatot kell alkalmaznom!" "ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! VÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!" Hagrid dühösen megfogta az esernyőt és Szabó Tamás fejére célzott vele. Kék fény jött ki az ernyő végéből, ami elkábította Szabó Tamást. Az eszméletlenül dőlt rá Hagrid hátára. "Na végre. Legalább nyugtunk lesz." Szűk egy óra alatt oda is értek a Roxfortba, körülbelül fél tizenkettőkor. Hagrid felcipelte McGalagony szobájába az eszméletlen muglit. "Meghoztam a jómadarat, McGalagony professzor. Sajnos el kellett kábítanom, mert ahogy repülni kezdtünk, elkezdett ordítani. Apropó, értesíteni kellene a Mágiaügyi Minisztériumot, hogy pár mugli lehet, hogy látott minket. Azt mondta ez az ember, hogy tériszonya van, és üvöltözni kezdett." "Nem túl jó hír, Hagrid. Vigye a gyengélkedőre." "Igen, asszonyom."

Czédli Gábor és a zsonglőrök serege

5. fejezet: Czédli álma (18+)

Czédli Gábort miután FICCS megkínozta vasárnap este, Hagrid felvitte a gyengélkedőre. Kapott valami endorfinkibocsátásnövelőmágikusbogyót, amitől a fájdalmai elmúltak, és boldognak érezte magát - talán először életében. Gyönyörű álma volt, ott kezdődött, hogy Trelawny professzor megfogta a kezét az évnyitó ünnepségen. Az érintésétől Czédli hátán végigfutott a hideg, a szívét ismeretlen melegség öntötte el, a karjai libabőrösek lettek. Trelawny halkan suttogva - mintha valami különös titkot akarna közölni Czédlivel - megszólalt: "Önnek alig pár hónapja van hátra és súlyos kínok között meg fog halni!" Súlyos kínok - milyen romantikusan hangzott ez a két szó Trelawny fél centis szőrszálakból álló bajsza alatt található szájából! Czédli a valóságban visszarántotta a kezét - túl félénk és ijedt volt, hogy a romantikus közeledést viszonozni tudja. Meg persze ott Voldemort járt az eszében, hogy ki is lehetett ő. De mit számít ez a Voldemort itt, az álomvilágban, ha olyan nagyszerű teremtéssel került egy iskolába, mint a tízokuláros szemüveget viselő, gyönyörű színpompában tündöklő ruhát hordó Trelawny professzor? Két fekete, bokáig érő bakancsa csak fokozta női kecsességét. Álmában Czédli nem rántotta vissza a kezét, nem nyújtotta fel, hogy McGalagonytól megkérdezze, Voldemort sorozatgyilkos-e, hanem odahajolt Trelawny-hoz, és a fülébe súgta, hogy "úgy érzem, teljesen beleszerettem önbe". Trelawny halkan elkacagta magát, majd Czédli fülébe súgta: "Nekem is megtetszett rögtön, ahogy megláttam a tenyerén a vonalait!" Még mindig egymás kezét fogták. Bimba professzor, a behemót Hagrid, McGalagony, az összes tanár, és az összes diák irígyen nézett rájuk. Trelawny és Czédli elpirultak az irígykedő szempárok kereszttüzében. Pár másodperc múlva Trelawny Czédli fülébe súgta: "talán jobb lenne, ha elvonulnánk, például az én szobámba" "Nagyszerű gondolat!" Az ifjú pár visszavonult, útközben még beszélgettek egy kicsit, először Czédli szólalt meg: "Mi lenne, ha egymás keresztnevén szólítanánk egymást? Az én nevem GÁBOR!" Milyen romantikus áhitat itatta át Czédli bemutatkozását! Az egész teste belebizsergett. "Szerintem hívjuk inkább egymást a vezetékneveinken, még rímelnek is! 'Cédli-Trelóni'" Czédli nem bírta tűrtőztetni magát, szájon sókolta Trelawny-t. "Ahogy akarja, kedvesem! Akkor használjuk a vezetékneveinket!" Beléptek Trelawny szobájába, és ami ezután történt, arról jobb nem is írni, túlontúl misztikus. Czédli másnap reggel arra ébredt a gyengélkedőn, hogy egész teste izzad. Elhatározta, amint lehetősége nyílik rá, megkeresi Trelawny-t. Most először valóban örült annak, hogy eljött Szegedről.

6. fejezet: Diszkrét repülésóra

"Hogy aludt, kedvesem?" "kérdezte Madam Pomphrey az ébredező Czédlitől. "Nagyon is... nagyon is jól, köszönöm." "Elég ramaty állapotban hozták be tegnap, de úgy látszik a mágia önnél különösen gyorsan hatott." "Mágia? Miféle mágia?" "Hát gyógyító, drágám." Mosolyodott el Pomphrey. "Aham, biztos..." A hamarosan járóbetegstátuszba kerülő Czédli még nem volt teljesen magánál, emelett gondolatait rendszeresen megzavarta Trelawny bűbájos arca. "Czédli Gábor, ez a neve igaz, fiam?" "dr. Czédli, egyébként igen." "Rendben, nem tudom mi az a dr., talán valami mugli kifejezés... ön szabadon távozhat, drágám. Ja, jut eszembe, McGalagony professzor szólt, hogy amint felébred, szíveskedjék az irodájába fáradni." "Rendben... még valami?" "Nincs, kedveském, kellemes napot kívánok!" "Köszönöm." Czédli felállt, úgy érezte magát, mint a Fehér Ló fia, amikor a végtagjait kinövesztette a Griff - szászor betyárosabbnak. Mintha kicserélték volna a vérét, a végtagjait, mintha legalább húsz évet fiatalodott volna. Felbaktatott McGalagony irodájába, a jelszót tudta a belépéshez, hiszen múltkor már járt itt, azzal a seggfej Hagriddal, akinek megengedte, hogy a keresztnevén szólítsa, és aki ilyen óriási gesztus után lerángatta ahhoz a beteg, hiányos fogú, horrorfilmbe illő, kretén macskával mászkáló figurához. "Jó reggelt kívánok, igazgatónő." "Jó reggelt, Mr. Czédli. Hogy aludt?" "Kifejezetten jól." "Örülök, hogy végül, ha nem is önszántából, de elárulta annak a nevét, akit keresünk, Mr. Czédli." "Mégis mit fognak tenni vele? Idehozzák? Kényszerítik? Önként biztos nem fog idejönni." "Bízza csak ránk, Mr. Czédli, megvannak a módszereink." "Abban biztos vagyok." "Remélem nem forgat különös szökési terveket, biztosíthatom, a Roxfortot nyárig az én engedélyem nélkül senki sem hagyhatja el élve." Czédli nyelt egy nagyot. "Egy nagyon szép álmot láttam igazgatónő, ami azt súgta, hogy jó helyen vagyok itt." "Remek, Mr. Czédli, efelől én is biztosíthatom. Ön jelenleg a legjobb helyen van, ahol csak lehetséges. Egyébként egy-két aktának utánanéztünk önnel kapcsolatban. Tudja, mi derült ki?" "Nem." - válaszolta Czédli közönyösen. "Tudja igaz, hogy a mi iskolánkba csak meghívóval lehet bekerülni?" "Igen, hallottam." "Tudja azt is, hogy nem csak varázslók gyerekeit képezzük, hanem mugliivadékokat is, akikben kellőképben megvan a varázslás képessége." "Ezt is hallottam, mesélte az egyik átlátszó lény, akinek csak egy kis húscsafat tartja a fejét a nyakán. Nick-nek hívják, azt hiszem." "Féligfejnélküli Nick. Nos, az a helyzet, hogy úgy harmincöt évvel ezelőtt önnek is küldött iskolánk egy meghívót." Czédlinek leesett az álla. "Megértem, ha csodálkozik, én magam is így vagyok vele. A meghívót végül nem kapta meg, mert a kézbesítő bagoly szívinfarktusban elhunyt. A helyzet tehát, Mr. Czédli, hogy önnek roxforti diáknak kellett volna lennie."

6. fejezet: Diszkrét repülésóra - folytatás

"Amíg aludt, kivizsgáltuk, és megtaláltuk azokat a jegyeket, amelyek alapján leendő diákjainknak meghívót küldünk" - folytatta McGalagony - "és azt találtuk, ön rendkívüli képességek birtokában van." Czédli tágra nyílt szemekkel bámult az igazgatónőre. Nagyon tetszett a májának, ha dícsérték. "Mr. Czédli, az ön érdekében javaslom, képezze magát. Ilyen tehetséggel akár fele annyi idő alatt nagyobb tudásra tehet szert, mint bármelyik diákunk." "Ko... komolyan? És mégis miket tanulnak itt?" "Hát varázslást, mágiát, bájitaltant, történelmet, jóslástant, miegymást!" "Értem... ööö...." "Mr. Czédli, javaslom, vegyen részt a ma délelőtt tizenegy órakor kezdődő repülésórán." "Repülés? ÉN? REPÜLNI?" Természetesen, Mr. Czédli. Apropó, van egy meglepetésem az ön számára." McGalagony lehajolt, és az asztal alól egy hosszú, vékony csomagot vett elő, majd lerakta Czédli elé. "Bontsa ki!" Czédli, mint egy kisgyerek, rárontott a csomagolópapírra, feltépte, de amit belül talált, teljesen lehervasztotta. "Mi ez?" "Ez egy seprű, Mr. Czédli, ha nem vette volna észre. Ne játsszon a türelmemmel." "Azt akarja, hogy sepregessek? Takarítót akar csinálni egy elismert matematikaprofesszorból? Ez... hallatlan!" "Dehogy akarok én magából takarítót csinálni, ilyen mugliügyekkel mi nem foglalkozunk, erre való a varázslás." "Hát akkor?" "Olvassa el, mi van a seprű végére írva!" "Nimbus XP. Minek egy seprűnek nevet adni?" "Mr. Czédli, ez a jelenlegi leggyorsabb versenyseprű a varázsvilágban." "Tessék?" "A leggyorsabban repülő seprű! Ne játsszon az idegeimmel!!! Maga ezzel fog repülni, fogja és tizenegyre jelenjen meg az órán! Az elsősök majd megmutatják, hova kell mennie! Viszlát!" Czédli lement a szobájába, írt valamit a laptopjára, tizenegy előtt nem sokkal lement a diákok szintjére, kérdezősködött, nagynehezen odatalált, az épületen kívüli helyszínre, ahol a repülésóra következett. Egy ősz tanárnő fogadta az elsősöket, akikhez csatlakozott Czédli is - nem kicsit érezte magát hülyén - ő is lerakta maga mellé a seprűt, ahogy a nála jó méterrel kisebb elsősök, akik csodálkozva néztek rá. Egyikük meg is jegyzett valamit, amin a többiek kuncogni kezdtek, Czédli elvörösödött. "Köszöntöm önöket az első repülésórájukon. Álljanak a seprű mellé, és mondják: Fel!" Sok elsősnek nem sikerült a seprűt a kezébe parancsolnia, de Czédlinek ez elsőre összejött, jóllehet a seprűnek óriási távolságot kellett megtennie a földtől Czédli kezéig, jóval nagyobbat, mint a tizenegyévesek esetében. "Nagyszerű, Czédli professzor. Vegyetek példát a tanár úrtól, ő mugli, és elsőre sikerült neki!" Czédli hasa dagadt a büszkeségtől. Úgy tíz perccel később a tanárnő megkérte a diákokat, hogy üljenek fel a seprűre és emelkedjenek el a földtől, de ne túl magasra. Czédli azonban nem fogadott szót, felpattant a seprűre és felrepült, olyan magasra, amennyire csak lehetett. Szabadnak érezte magát, a Nimbus XP-t olyan tehetséggel kezelte, mintha erre született volna. A tanárnő nem nézte ezt jól szemmel, mintha tekintetében irígység jelent volna meg. A diákok őszinte csodálkozással bámulták, McGalagony is látta az az ablakából. Az igazgatónő hosszú ideje először örült, szinte teljes bizonyossággal érezte, Czédli lesz az az ember, aki megszabadítja a világot Voldemorttól.

7. fejezet: A titokzatos zsonglőrlabdák

Czédli Gábor (aki mellesleg dr., bár ez itt nem igazán érdekelt senkit) a tanulmányait kitűnően végezte el, mindenből a legjobb volt az osztályban, a diákok irígyelték, vagy felnéztek rá, a tanárok kollégaként kezelték. Mivel a tökéletes tanulmányokat nem lehet elégszer leírni, én egyszer sem fogom, Czédli tanulmányai tehát a továbbiakban tabu tárgyát képezik, hacsak nem szükséges megemlíteni valamit a történet miatt. Hogy ne kavarjak meg senkit, ott tartottunk, hogy Czédli Gábor a repülésórán kiválóan szerepelt, McGalagony arcára mosolyt csalt, ami Dumbledore halála óta eddig még nem fordult elő. A Főnix rendjének egyes tagjai éjjel-nappal őrizték a Roxfortot, a többiek halálfalók után kémkedtek, egyesek Horcruxokat kerestek, míg mások megpróbáltak kémekké avandzsálni Voldemort egyre növekvő seregében. A Főnix rendjét immár nem egy személy, Dumbledore, hanem egy eszme: a gonosz legyőzése vezette. Épp ezért szinte hihetetlen módon mindenki egyetértett, ha vitára került sor, mindig sikerült könnyen egyezségre jutni. A tekercs híre új reményt adott a rend tagjainak, Harry Potter kudarcai után immár Czédli Gábor volt a legfőbb reménységük Voldemort ellen. Hittek a tekercsnek, hitték, hogy a zsonglőrködés segíthet, a pergamen rendkívül részletesen leírta, hogyan. Az egyetlen kérdés, amire nem tudták a választ, hogy Szabó Tamásnak vajon mi köze lehet ehhez az egészhez. Hagrid el fogja hozni az este, McGalagony rendelkezett róla, és holnap mindenre választ kapnak, legalábbis remélték... Czédli Gábor a nap hátralévő részét szobájában töltötte, közben tiszteletét tette bájitaltanon, de erről nem szeretnék részletesen írni, mint ahogy korábban említettem, szóval a nap nagy részében a szobájában volt. Elővette a labdáit és dobálni kezdte őket - hármas kaszkád, koszorú, fordított kaszkád, tenisz, Mill's Mess, 441, robot, négy labdás szökőkút, négy labdás 'wimpy', azaz 'bizonytalan' dobálás - elég fura négy labdával bizonytalanul dobálni, aztán vett egy mély lélegzetet, és elővette az ötödik labdát is. Öt labdás kaszkád, ez volt mostanában az a zsonglőrminta, amit a legtöbbet gyakorolt. Azt hitte, hogy az elmúlt napok eseményei nem voltak túl jó hatással a zsonglőrködésre. Tévedett. Az ötös kaszkád már elsőre úgy ment neki, mintha legalábbis évek óta csak ezt csinálná. Hihetetlen érzés volt, minden labda pontosan azon az íven repült, amelyen Czédli elképzelte. Mintha egy robot dobálta volna a labdákat. A labdahajigálás gondoskodott arról, hogy ne gondoljon annnyit Trelawny-ra. Este fél nyolckor már nagyon izgatott lett, kíváncsi volt, hogy fog sikerülni az első óra. Kíváncsi volt arra is persze, vajon mi a nyavalyának kell megtanítani egy rakás varázslótanoncot zsonglőrködni, de McGalagony eddig még nem mondta el. Ekkor hirtelen egy vészjósló probléma jutott az eszébe: Honnan lesz a diákoknak zsonglőrlabdája? Anélkül aztán semmit se ér az egész, legfeljebb mutogathatja a mintákat, senki se fogja tudni gyakorolni őket... Felment McGalagony irodájához, kopogott, benyitott. "Üdvözlöm, Mr. Czédli, miben állhatok rendelkezésére?" "A fél óra múlva kezdődő óráról szeretnék kérdezni valamit, igazgatónő..." "Parancsoljon." "Öhm... a diákoknak... honnan lesznek labdáik? Lesznek egyáltalán?" "Ó, de buta vagyok, elfelejtettem mondani önnek. Persze, hogy lesznek. Különleges labdák lesznek, amiket egy hóbortos varázslócsalád készít, akik már évszázadok óta foglalkoznak ezzel." "Tényleg?" "Itt is van nálam hét darab, amelyeket önnek szántam. Ennyit kapnak a diákok is, fél óra múlva kiosztjuk őket." "Hét darab???" Czédli hüledezett. "Mégis mit tetszett gondolni igazgatónő? Ennyi labdával legalább tíz év, mire valaki megtanul zsonglőrködni!" "Az ön érdekében remélem, hogy téved, Mr. Czédli, ugyanis alig egy évünk lesz rá. A mágikus képességek segíteni fogják, ahogy a diákokat is. Ezek a labdák is különlegesek, Mr. Czédli. Mindjárt elő is veszem őket..." McGalagony hátra ment, egy szekrényhez, ami magától kinyílt, és McGalagony felszólítására odaadta a labdákat, amik egy átlátszó nejlonzacskóban voltak. Czédlinek tágra nyíltak a szemei. A labdák zöldes fénnyel világítottak, és mindegyikben különleges szikrák keletkeztek, amik a labda felszínére érve eltűntek. Gönyörűek voltak, már a nézésük is megbabonázta az embert. McGalagony az asztalához vitte, Czédli felbontotta a zacskót. Kivett egy labdát, forgatni kezdte. A labda mintha reagált volna az érintésére, a szikrák egyre intenzívebben jelentek meg benne. " 'A labdák önálló akarattal rendelkeznek, ha megfelelően dobálja őket, a zsonglőr eggyé válik velük'. Ez áll a tekercsben, Mr. Czédli. Gondolom kíváncsi rá, miért van szükségünk zsonglőrködő diákokra, igaz?" "Természetesen, igazgatónő... ezek a labdák... gyönyörűek!" "Azok, Mr. Czédli. Volna szíves néhány percig rámfigyelni?" "Hogyne, hogyne." Czédli zavartan letette a labdákat. "Amit most elmesélek önnek, azt senkinek nem adhatja tovább, megértette? Ha egy halálfaló fülébe jut, valamelyik diákunkon keresztül, végünk van. Megértette?" "Igen, igazgatónő." Czédli érezte, nagyon fontos dologról van szó. "Rendben, akkor most elmesélem önnek, miként fogunk harcolni Voldemort ellen a Zsonglőrök Seregével."

8. fejezet: Az első zsonglőróra

Czédli döbbenten hagyta el McGalagony szobáját. Az igazság súlyos malomkőként nehezedett a hátára. McGalagony meghagyta neki, hogy ne mondja el senkinek. Czédlinek állnia kell a szavát. Egyre jobban rettegett Voldemorttól. A terem előtt óriási sorokban gyülekeztek a türelmetlen diákok, a bejáratot négy tanár - Bimba, Madam Hooch, Flitwick és Slughorn őrizték. Czédli átfurakodott a diákokon, a tanárokkal egyeztetett McGalagony, az órával kapcsolatos utasításairól. Az egyik legfontosabb, hogy a diákok kötelesek a pálcáikat leadni óra előtt, óra után természetesen visszakapják. Ezenkívül a négy tanár jelenléte szükséges az órán, nem csak a drasztikusan nagy létszám miatt, hanem azért is, mert Czédli egy ismeretlen mugli a diákok szemében, és elképzelhető, hogy nem tisztelnék eléggé, nem követnék az utasításait, visszapofáznának, stb. Miután az összes diák bejutott a terembe, a négy segédprofesszor sorokba rendezte őket, így Czédlinek úgy tűnt, mintha egy katonai osztag lenne. "Végülis azok is." - gondolta magában, és újra eltűnődött McGalagony szavain. Miután mindenki a helyén állt, Czédli magához vett egy varázsmikrofont, amit a Quidditch meccsek kommentálásánál szoktak használni, és beszélni kezdett. "Üdvözlöm önöket. Hadd mutatkozzam be, Czédli Gábor vagyok." Czédli egy kisebbfajta ovációra számított, de egy diák se reagált túlságosan a név hallatán. "Bizonyára érdekli önöket, miért kell zsonglőrködést tanulniuk..." Erre már nagyon sokan felkapták a fejüket. "Nos, öhm" - Czédli nem volt egy gyakorlott hazudozó - "a zsonglőrködés fejleszti a gondolkodásukat, a reflexeiket, emiatt lesz rá szükségük." A diákok halkan hőbörögni kezdtek. Hermione Granger, egy végzős Griffendéles, aki a hátsó sorokban állt (révén, hogy a tanárok nagyság szerint állították sorba a diákokat) a mögötte álló Ronald Weasly-hez fordult. "Ez minden? Ezzel akar Voldemort ellen harcolni? Zsonglőrlabdákkal? Így védjük meg magunkat? Még a pálca sincs nálunk! Ha esetleg megtámadnak, védtelenek vagyunk!" Ron közönyösen vállat vont, egyetértett barátnőjével. "És nincs Sötét Varázslások Kivédése... kész katasztrófa, ami a Roxfortban történik..." "Szerintem is..." Ronnak Hermionéval kapcsolatban teljesen máshol járt az esze. Czédli újra megszólalt: "Most talán még nem látják hasznát, de higyjék el, később nagyon fognak örülni annak, hogy zsonglőrködést tanultak. Ha más nem, az mindenképp motiválja önöket, hogy négy számonkérés lesz a tanévben, és ha bármelyiken megbuknak, a Roxfort azonnali hatállyal eltanácsolja önöket." Ez sokkal hangosabb hőbörgést váltott ki. "Nos, majd beletörődnek." - Szólt közönyösen Czédli. "McGalagony megkért, hogy tájékoztassam önöket - ha esetleg valamelyik kollégám elmulasztotta volna a mai nap során tartott óráikon - hogy ebben a tanévben nem lesz Sötét Varázslások Kivédése tárgyuk. Az elmúlt hat évben mind a hat tanárral történt valami, McGalagony professzor, miután egész nyáron tanár után kutatott hasztalan, úgy döntött, nem kockáztat mégegyszer. Egyúttal arra kéri önöket, a könyvtárban képezzék magukat a saját érdekükben, olvassanak utána a sötét mágiának." Néhány diák teljesen kiakadt. Többen el is hagyták a helyüket, sokan ki akartak menni a teremből. A négy segédprofesszor pálcáik segítségével nagynehezen rendet teremtett. "Voldemort nagyon veszélyes varázsló..." - szólt Czédli, a diákok jó nagy része hátrahőkölt. Hogy meri egy senkiházi mugli a szájára venni az egyik legnagyobb, legggonoszabb varázsló nevét? Néhányukban azonban ez tiszteletet váltott ki Czédli iránt. "...tehát a saját érdekükben kéri önöket az igazgatónő, olvassanak minél többet..." Czédli témát váltott, hátha sikerül a hallgatóság egy részének figyelmét magára vonnia. "Nos... bizonyára mindenki hallott már a zsonglőrködésről... öhm... van valaki, aki esetleg nem?" A diákok döntő többsége hallott róla, a mugli származásúak evidens, hogy igen, akik meg nem, azok mostanra kitudakolták társaiktól. Ennek köszönhetően senki nem nyújtotta fel a kezét. "Remek... remek..." Czédli bizonytalanul a négy professzor felé fordult. Ők odamentek hozzá. "Nem tudják véletlenül, a labdákat mikor fogják felhozni?" Ahogy a kérdést befejezte, valaki iszonyat erővel dörömbölni kezdett az ajtón. Naná, hogy Neville Longbottom elájult. Madam Hooch odament, néhány másodperc alatt sikerült felébresztenie. Slughorn ajtótt nyitott, Hagrid lépett be rajta, hátán egy óriási zsákot cipelt. "Meghoztam a labdákat, Gábor." "Magának Czédli professzor." - válaszolt ridegen Czédli.

8. fejezet: Az első zsonglőróra - folytatás

"Most haragszik rám valamiért?" - kérdezte naív tekintettel Hagrid. "Tudja maga azt nagyon is jól." "Ha a múltkorira gondol, parancsra cselekedtem. Azt hittem, azóta belátta, az ön érdekében történt." "Szálljon le rólam, jó?" "Rendben van, rendben van." Hagrid a diákokhoz fordult: Meghoztam a labdákat az órához. Mindenki jöjjön ide, álljatok be libasorba, mindenkinek hét labda jár." A diákok csüggedten sorakoztak, Hagrid mosolyogva mindegyiknek a kezébe adott hét labdát. Néhány elsős megbabonázva nézte a labdákat, a zöld színben pompázó, rugalmas gömbök belsejében érintésre kisebb-nagyobb szikrák jelentek meg. Miután mindenki megkapta a labdáit, a négy segédprof. újra sorbarendezte a diákokat. Hermione Granger egy új arcot fedezett fel a Griffendél végzősei között. Szemüveget viselt, rövid haja volt, üres tekintettel bámult előre. Hermione a mellette álló fiút kérdezte: "Nem tudod, ki ez?" És az ismeretlen egyénre mutatott. "De, egy cserediák Magyarországról." "És mi a neve?" "Huhh.. Andor, az biztos, ez a keresztneve, a vezetékneve valami... Hidja... a fene se tudja, nagyon hosszú." "Na mindegy, azért köszi!" Andor, akinek a vezetékneve mellesleg Hidjapusztay volt, mereven bámult ki a fejéből, és azon töprengett, vajon honnan ismerős neki ez a név: Czédli Gábor. Mintha valamelyik tanára említette volna a Szent Habakukk boszorkány- és varázslóképző szakiskolájában... És amikor Czédli újra magához vette a mikrofont, hogy megszóljon beugrott neki: Maróti Miklós! Ő említette Czédli Gábor nevét, hát persze... A Szent Habakukk iskolában, ami Budapestről alig néhány kilométerre található, kötelező tárgy a Diszkrét matematika hét éven keresztül. Rengetegen buktak emiatt, de nem Andor, aki az eddigi hat évben mindig ötösre vizsgázott. Maróti, a diszkrét matematika professzor sokszor hivatkozott Czédlire, mint - mugli származása ellenére - az ország legelismertebb diszkrét matematikusára. Czédli megszólalt: "A hét labdából a mai órán legfeljebb háromra lesz szükségük. Bemutatom a gyakorlatot, amit a mai órán tanulni fogunk." Czédli bemutatta a három labdás kaszkádot. Egyik kézből a másikba dobta a labdákat, sok diák még mindig nem értette, mi szükség van erre, ahogy Czédli csinálta - mintha a labdákat egy láthatatlan dróton húzták volna - nem is tűnt olyan nehéznek. Erről persze hamar megváltozott a véleményük, amikor néhányuk meg se várva Czédli utasításait, három labdát a kezükbe vettek és dobálni próbálták őket - rögtön leejtették az összeset. Czédli szólt: "Nem úgy van az, hogy rögtön hűbeleroxfort módjára megpróbáljuk. Először mindenki fogjon egy labdát a kezébe, a többit tegye le maga elé." Minden diák így tett. "Most dobálják a labdát egyik kezükből a másikba." Kb. öt percen keresztül csináltatta ezt a diákokkal, nemegyszer hangsúlyozva, mennyire fontos a gyakorlás, illetve a jó technika elsajátítása, hiszen sokkal nehezebb egy rosszul megtanult zsonglőrminták korrigálni, mint jól megtanulni. Voltak fontos szabályai a zsonglőrködésnek: az alkar a felkarral derékszöget zárjon be, a labdákat körülbelül szemmagasságig kellett feldobni. És fontos volt persze az is, amit a gyártó írt instrukció gyanánt a labdák mellé, hogy a zsonglőr tisztelje őket, ugyanis a labdáknak önálló akaratuk van, és ha a használója nem tiszteli őket, nem fognak engedelmeskedni. Öt perc után két labdával gyakoroltatta a dobásokat dr. Czédli, majd megkért mindenkit, hogy oszoljanak szét a teremben, és próbálják meg három labdával is a gyakorlást. Óra végére páran már eljutottak odáig, hogy megcsinálták a 'villanást', tehát hogy minden labdát egyszer feldobtak, és el is kaptak. Harry Potter nem tartozott közéjük, nem igazán érdekelte ez az egész. Neville Longbottom viszont igen, láthatóan nagyon érdekelték a labdák, nála hevesebben szikráztak, mint a többieknél - Czédli ezt azzal magyarázta, hogy a labdák őt jobban megkedvelték, mint a többieket. Az újonc Hidjapusztay-nak is egész jól ment, Czédli őt is megdícsérte. Mikor Hidjapusztay elmondta, hogy a Szent Habakukkon tanult, ami magyar iskola, a tanár egészen elképedt. Nem hitte volna, hogy itt, az Isten háta mögött találkozhat egy honfitársával. Az óra egyébként zavartanul zajlott le, különösen az elsősöket kötötte le a labdahajigálás. Czédli igyekezett sok diákot bátorítani, vagy elmarasztalni, megpróbált következetes maradni. Óra után, este tízkor fáradtan tért vissza a szobájába, még a laptopját sem volt ereje bekapcsolni. Ledőlt az ágyára és elnyomta a Trelawny-tól egyáltalán nem mentes álom.

9. fejezet: Egészséges erotika (18+)

Négy Griffendéles - Hermione Granger, Ginny és Ronald Weasly valamint Harry Potter, úgy döntöttek keresnek egy félreeső helyet, ahol megoszthatják egymással a nyár legfontosabb eseményeit. Jobb ötlet híján a könyvtárba mentek, ahol Irma Cvikker volt továbbra is a könyvtáros. A könytár nyitvatartása meghosszabodott éjfélig, részint a kései zsonglőrködésóra, részint pedig McGalagony utasítása miatt, hogy aki teheti, képezze magát a könyvtárba Sötét Varázslások Kivédése-ből. Ennek ellenére a négy jóbaráton kívül senki nem volt a könyvtárban, a könyvtáros dúdolgatva néhány könyvet pakolászott egy félreeső polcon. Harry és társai leültek egy asztal köré. "Hogy telt a nyarad, Harry?" - kérdezte Hermione. "Hát... egész nyáron próbáltam Horcruxokat találni, de csak néhány jelentéktelen halálfalót sikerült elkapnom." "Mit tettél velük?" "Hát öööö... mindegyiket elfogtam, és az aurorokhoz akartam vinni, de útközben mindegyikkel történt valami, és meg kellett ölnöm őket... tudom, ez lesokkol titeket, de nem volt más választásom." "Nem, nem sokkol le. A mostani helyzetben ez érthető, Harry." - mondta Ginny. "Veletek mi történt?" "Hát, tulajdonképpen semmi érdekes..." - mondta Ron, ám tekintete mást mondott. Megbabonázva nézett Hermionéra. "Ne nézz már így, teljesen zavarbajövök..." - válaszolt Hermione nevetve. "Tényleg semmi nem történt veletek?" - kérdezte Harry - "Senki nem próbált benneteket megtámadni, vagy ilyesmi?" "Nem." - válaszolták mindhárman egymás után. "Együtt voltatok ugye? A Weasly-házban, a szüleitek pedig a Főnix Rendjének segítettek." "Igen." - mondta Ginny. "Soha semmi gyanús nem történt? Nem hallottatok különös zajokat? Vagy valamit?" "Most, hogy mondod..." - szólalt meg Ron bizonytalanul. "Igen?" - kérdezte Harry felcsigázva. "Egyszer, tudod Hermione..." "Mit?" "Tudod, azon az augusztusi napon... valamikor augusztus elején..." "Bocs, de nem ugrik be." "Aznap este, amikor hatvankileceztünk..." "Ja... fú az nekem totál kiesett, teljesen be voltam rúgva." "MICSODA?" - kérdezte Harry meglepetten. "Részeg voltam, Harry." "69? Részeg voltál?" "Harry, egész nyáron be voltunk zárva abba a lakásba, és..." "Nem azt írtad egyszer, hogy egész nyáron olvastatok Ronnal?" "De, olvastunk..." - válaszolt Hermione helyett Ron - "A Káma Szutrát." Hermione és Ron nevetni kezdtek. "Na szép. Én azon vagyok, hogy legyőzzem Voldemortot, ezek meg itt..." "Harry, a mi helyünkben te is ezt tetted volna." - szólt Hermione. "De nem voltam a helyetekben!" "És te, Ginny? Mit csináltál? Egész nyáron te jártál a fejemben." Ginny vállat vont, majd megszólalt: "Semmi különöset." Ron ránézett. Ugyan, Ginny, mondd csak el nyugodtan. "Mégis mit?" - kérdezte értetlen arccal, majd szúrós tekintettel nézett a bátyjára. Ron Harryhez fordult. "Jó sok ideig el se tudtuk képzelni, mit csinálhat. Aztán egyszer, amikor bementem a szobájába..." Ginny nagyon dühös arcot vágott. "Ron! Hagyd abba!" "Szóval nyitva találtam a legfelső fiókját..." "RON! NEM MONDOM MÉGEGYSZER! FEJEZD BE!" Ron nemigazán foglalkozott Ginny-vel. "tudod, mit találtam?" "RON, MOSTMÁR TÉNYLEG KUSS LEGYEN!" Harry-t fenemód érdekelte a dolog. "Nem. Mit?" - kérdezte felcsigázva. "Egy rakás vibrátort..." Ginny felpattant a székről dühösen rávetette magát Ronra, aki még nevetve hozzátette: "és a te mozgó fényképeidet, Harry! Némelyik még nedves volt!" "TE ROHADT DÖG! KIKAPAROM A SZEMED, TE ROHADÉK! HOGY DÖGÖLNÉL MEG!" - kiáltotta Ginny, eltorzult hangon, szemében óriási düh volt. Elővette a pálcáját és Ron szeme felé bökött vele, Ron közben próbálta lerázni magáról a hugát. "RON! GINNY! Hagyjátok abba!" kiáltotta Hermione. Ginny majdnem eltalállta Ron szemét a pálcával. Ron szájáról lefagyott a mosoly, érezte, hogy nem babra megy a játék. Elkapta Ginny jobb kezét, aztán a balt is, ám abban a pillanatban Ginny teljes erőből beleharapott Ron jobb alkarjába, amitől az fájdalmasan felüvöltött és elrántotta a kezét. Ezt kihasznáva Ginny a varázspálcáját Ron bal szemébe döfte. Színes folyadék csordogált le Ron arcán. Hermione teljes erővel sikítani kezdett. Ron a meglepetéstől két-három másodpercig mozdulni sem bírt, akárcsak Ginny. Nemsokkal később azonban mind a négyen teljes erőből ordítottak, sikítottak. Ronald Weasly-nek kifolyt a bal szeme.

9. fejezet: Egészséges erotika (18+) - folytatás

Madam Cvikker rögtön odarohant. "Mi történt?" - kérdezte ijedt tekintettel. "Mi..." - kérdezte volna újra, ám ekkor meglátta Weasly arcát. A bal szeme helyéből csordogált - immár csak a - vér. A szeme egy kis tócsába gyűlt össze a padlón. Madam Cvikker felsikított. "ÚRISTEN! MIT CSINÁLTATOK? MI EZ?" A négy diák szótlanul meredt a könyvtárosra riadt tekintettel. Ron a sokktól még nem fogta fel teljesen, mi is történt vele. Madam Cvikker kirohant a könyvtárból, meg sem állt a gyengélkedőig. Pár perccel később visszatért Madam Pomphrey társaságában. Pomphrey is teljesen ledöbbent, szerecsére azonban tudta, mit kell tenni. Megfogta a lábát. "Potter! Segítsen!" - mondta, igencsak szokatlan hangnemben. Mintha Harry-t hibáztatta volna ezért az egészért. Futó lépésben felvitték Ront a gyengélkedőre, lefektették az egyik ágyra, majd Pomphrey elzavarta Harry-t. "Takarodjon innen, Potter!" "Dehát én..." "TÜNÉS!!!" Harry elrohant, az ajtót sem csukta be maga után. Pomphrey odaállt Ron ágya mellé. "Mi történt, kedvesem?" "Hát... izé... mi történt?" - kérdezte Ron, aki még mindig nem volt magánál. "Kedvesem... a bal szemed.... mi történt vele? Az a Potter gyerek volt igaz?" Ron szép lassan magához tért, ám ahelyett, hogy elmondta volna, a történteket, pánikolni kezdett. Végül Pomphrey nagynehezen kiszedte belőle, hogy nem Potter volt az, hanem a huga, Ginny. Miután megtudta az okát is, Madam Pomphrey ugyanolyan dühös lett Ron-ra, mint Potterre, aki persze az egészről nem tehet semmit. Pomphrey kétségbeesett arcot vágott. Az égegyadta világon semmilyen ötlete nem volt, hogyan növeszthetné ki Ron szemét, soha ezelőtt nem volt példa ilyesmire az iskolában. Még aznap este elküldött egy tucat baglyot, hátha valamelyik kollégája a környező országok iskoláiból tud valamilyen tanáccsal szolgálni. Nem sokkal később, miután visszaért a bagolyházból a gyengélkedőre Hagrid csörtetett be egy vékony, ősz hajú, szemüveges embert cipelve. "Ki ez, Hagrid?" "Öhm, ez egy mugli. A neve... öhm... Szabó Tamás."

10. fejezet: Kalkulus varázslótanoncoknak I.

Reggelre Madam Pomfrey két betege állapotában jelentős javulás következett be, mitöbb, az egyikük teljesen meg is gyógyult: Szabó Tamás. McGalagony járt itt az este, és felvilágosította Pomfrey-t arról, ki ez a vékony mugli: Czédli Gábor (dr.) legnagyobb ellensége. Hagrid átka szerencsére nem volt túl súlyos, így a hatása már az éjjel elmúlt, Szabó azonban egészen kilencig aludta az igazak - vagy a lusták - álmát. Amint felkelt, Pomfrey ridegen közölte vele, hogy az igazgató már várja, a javas asszony el is kísérte az irodáig. Szabó belépett, McGalagony köszöntötte. "Üdvözlöm az iskolánkban, Mr. Szabó." "Magának is." "Tessék?" "Nem érdekes." - válaszolta közönyösen Szabó. - "Az a motoros medve azt mondta, tanárt keresnek, igaz?" "Így van." "És mégis mit kéne tanítanom?" "Hát... mit szeretne?" "Tessék??? Maguk ideráncigáltatnak át a fél világon, egy repülő motoron, egy elmebeteg óriással, és még azt se tudják, mit akarnak?" "Dehogynem tudjuk, Mr. Szabó." "Ne miszterezzen itt! Ez nagyon megalázó! Hívjon Szabó tanár úrnak, vagy ilyesminek, de ne miszterezzen, mi vagyok én, egy brit paraszt?" "Nem..." "Úgy nézek én ki? Mi? He?" "Nem, dehogy..." "Akkor jó. Ha már azt se tudják, mit akarnak, legalább ne nézzenek bunkó parasztnak!" "Mi tudjuk, mit akarunk. A kérdés, ön tudja-e?""Ez most tisztára Mátrixos volt! Vegyen már fel valamilyen saját stílust, ez magának most rohadtul nem passzol!" "Mi az a mátrix?" "A mátrix mindenütt van... körülvesz és... nem látta a filmet? Ilyen egy műveletlen kretént!" "Nézze, most még türelmes vagyok önhöz, de nem javaslom, hogy kihozzon a sodronból." "Maga ráncigált ide, és maga fenyegetőzik?" "Na jó, térjünk a lényegre." "Helyes, helyes!" "Azért hívtuk önt ide, hogy tanítson. Ezt az épületet nem hagyhatja el jövő nyárig, és..." "MICSODA?" "Hallgasson végig, maga udvariatlan MUGLI!" Szabót ez a sértés lenyugtatta, vagy legalábbis kíváncsivá tette. "Ön itt marad jövő nyárig. Taníthat, és akkor havi 346782 aranytallér üti a markát; ez forintva átszámítva 999999. Ha nem tanít, be fogjuk zárni egy tetves cellába, és ott fog megrohadni!" Szabót a mondat második fele nemigazán izgatta, az első annál inkább. Havi egy milla? Ez tök jó! Gőze sincs, mi az az aranytallér, de majd átváltja. Sok itt a furcsaság, ebben a Roxfortban, vagy miben, de majdcsak hozzászokik... pláne havi egy milláért. "Bármit taníthatok? Akármit?" "Amit csak óhajt, feltéve, hogy előtte elmondja nekem." "Nos, rendben. Én egy valamihez értek igazán." "És mi az?" "Az analízishez." "Biztos, ha maga mondja..." "Ez a matematikának az egyik leggyönyörűbb ága, otthon is ezt tanítottam, biztosan... hm... meg tudnám szerettetni az itteni diákokkal is." "És mi legyen a tárgy neve?" "Kalkulus! Legyen kalkulus!"

10. fejezet: Kalkulus varázslótanoncoknak I. - folytatás

"Kalkulus, rendben." - válaszolta McGalagony. "Vagy inkább Kalkulus I., otthon is volt I. meg II. "Rendben, professzor úr, úgy lesz, ahogy mondja. Hetente hány órát óhajt tanítani?" "Elég lesz úgy három, azt hiszem..." "Rendben van, megbeszéltük. Legyen hétfőn egy, szerdán és pénteken este hét órakor, akkor senkinek sincs órája ha jól sejtem, talán csak néhány végzősnek kedd este, ők majd különórára mennek önhöz..." Szabó szeme felragyogott. Különóra? Fú, de meg lesznek szivatva! Öröm lesz nézni, ahogy szenvednek! Már forralta is a terveket...

11. fejezet: n-edik típusú találkozás

A Roxfortban rögtön elterjedt Ginny híre, a mardekárból többen elnevezték szemvájó ribancnak. A vibrátoros sztori épp elég szégyent okozott neki a tanév hátralevő részére, ezért, és a szülei közbenjárása miatt McGalagony úgy döntött, nem rúgja ki, csupán néhány különórára rendelte be, ahol jónéhányszor leíratta vele, hogy nem leszek agresszív, és hogy nem dugdosok fel magamnak semmit. Harry mindenesetre meglehetősen elnéző volt vele, a kapcsolatukat a történtek csak megerősítették. Czédli új szabadidős foglalkozás után nézett, ez a repülés volt. Hétfőn és kedden délután is kiment, és a seprűjével önfeledten repkedett a Roxfort felett, néhány diák és tanár elég furán nézett rá. Kedd délután, amikor már úgy érezte, kiröpködte magát, leereszkedett a földre és seprűjével a főbejárat felé baktatott. Már nyúlt a kilincsért, amikor valaki belülről kinyitotta a kaput. Czédlinek földbegyökereztek a lábai. Aki az ajtót kinyitotta, nem volt más, mint legeslegnagyobb ellensége, Szabó Tamás. Tudta jól, hogy el fog jönni ez a pillanat, emiatt kínozták meg, de valahogy az elmúlt két nap annyira szép volt, hogy úgy érezte, még legalább egy-két hétig semmi nem fogja megzavarni. Tévedett. Nála talán csak Szabó Tamás lepődött meg jobban, akit még senki sem értesített, kivel került újfent egy fedél alá. Ő szólalt meg először. "Maga... maga ITT? - a csodálkozásátt egyáltalán nem tudta leplezni. "Amint látja. És ha megbocsát..." - Czédli meg akarta kerülni Szabót, ám az útját állta. "MI A JÓ BÜDÖS FRANCOT KERES ITT, MAGA NAGYRANŐTT TETVES IZÉ?" Szabó Tamás nem találta a megfelelő szavakat, a meglepetés sokkhatása még korántsem múlt el. Czédli nem akart válaszolni, újra megpróbálta kikerülni Szabót, ám az ismét az útjába állt. "VÁLASZOLJ GABIKA! VÁLASZOLJ TE.... MI A JÓ BÜDÖS \*\*\*\*\*-T KERESEL ITT?" "Nem tegeződünk, ha jól emlékszem. És most engedjen.." "Mi az a seprű a kezedben? Takarító lettél? Hahahahahaha! A 'nagy matematikus' takarít!!! Hahahaha" - Szabó úgy hahotázott, mint egy durcás, kárörvendő kisgyerek. "Én tanszékvezető egyetemi tanár vagyok, kis docenském, úgyhogy jobb, ha félreállsz. Sose lesz belőled igazi professzor." - mondta Czédli higgadtan, a mondat mindenesetre saját megítélése szerint nagyon jól sikerült, ezért baromira büszke volt magára. Szabó arca a dühtől átment cseresznyébe, és oltári káromkodásba kezdett. Czédli nem reagált rá túl sokat, tudta, hogy a szópárbajt ő nyerte. Kikerülte Szabót, aki ezúttal nem állt az útjába, azért még egy két nyomdafestéket nem tűrő kifejezést Szabó után ordított. Marhára izgatta persze, hogy ha Czédli nem takarít, mi a francot keres a kezében egy Nimbus XP feliratú seprű. Azonban miután Czédli kikerült a látómezejéből, egy sokkal sújosabb problémával találta magát szemben: a WOW. Érezte, hogy most le kell ülnie egy gép elé, le kell győznie pár avatart jópár csatában, hogy helyreálljon a lelki békéje. De hol a francba van itt a gépterem? Az előbb épp levegőzni indult, hogy összeszedje a gondolatait, de Czédli megjelenése minden gondolatát egy virtuális cél felé orientálta, és ez nem volt más, mint a WOW.

11. fejezet: n-edik típusú találkozás - folytatás

Szabó felment McGalagony szobájába. "Jó napot, Szabó professzor, miben állhatok rendelkezésére?" "Elnézést a zavarásért, azt kérdezném, hol van itt a gépterem?" "Tessék?" "Tudja, kabinet." "Elnézést, de ezeket a kifejezéseket nem ismerem..." "SZ-Á-M-Í-T-Ó-G-É-P" "Ez egy mugli eszköz?" "Ha maga mondja. Hol van?" "Sajnálom, de tudomásom szerint az iskolában nincs ilyen nevű mugli eszköz." "He?" "Nem he, hanem nincs." "NINCS NET? MI A... NINCS INTERNET? WOW???" "Nincs." "ÚRISTEN! NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! WOW KELLLLLLLLLLLLLL!!! AZONNAAAAAAAAAAAAL!!! ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!" - Szabó üvölteni kezdett. "Kérem nyugodjon meg. Talán tudok segíteni, ha elmondja, mire van szüksége. "Internetre! Számítógépre!" "Nos, annyit tehetek, hogy a mágiaügyi minisztérium mugliügyeseinek küldök egy levelet, ők majd jelzik, ha van ilyen... izé... Kérem írja fel egy lapra, mire van szüksége." Szabó remegő kézzel felírta. "BAROMIRA KELL! ÉRTI? ENÉLKÜL NEM LEHET ÉLNIIIII! VÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!" "Azonnal hagyja abba, mostmár kezd nagyon elegem lenni ebből a hangnemből Szabó profi!" "AMÍG NINCS NET, NEM BÍÍÍÍÍÍÍÍROK LENYUGODNI!!! ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!" "Ha nem nyugszik le, kiütöm egy átokkal! Mint Hagrid" "ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ...ÁÁÁ...áááá..á.á..á" Aztán szépen elhallgatott, McGalagony a pálcájából kitörő átok hatására. McGalagony mindenesetre tudta, ennek a fele se tréfa. Azonnal meg kell szereznie ezt az internetet vagy mit a számítógéppel együtt, különben ez az ősz kretén meghibban.

12. fejezet: Abszol Út kalandok

Csütörtökre - McGalagony hihetetlen agresszív közbenjárásának köszönhetően - a Roxfort rácsatlakozott az internetre. Egész pontosan fogalmazva egy GPS műholdra, így az internet óriási összegbe került havonta, legalább 100000 aranytallérba, vagyis kb. 300000 forintba. McGalagony remélte, hogy az összeg nem vész kárba, és Szabó Tamás segítségével sikerül teljesíteni a tekercs előírásait, és le tudják győzni Voldemortot. Czédli egyébként egész jól belejött a repülésbe, üstöt kapott kölcsön, így bájitaltanból is villogott, azonban a varázspálcát igénylő tárgyaknál csak passzívan tudta követni az órát. Szabó ideje nagy részét ájultan töltötte a gyengélkedőn, net híján McGalagony egész egyszerűen nem merte felébreszteni. Aztán csütörtök este, amikor beszerelték Szabó szobájába a gépet, rákötötték a netet, McGalagony személyesen ébresztette fel Szabót, akinek szemei már vérben forogtak a nethiány miatt. A szó szoros értelmében lerohant a szobájába, izgatottan bekapcsolta a gépet, elindította a WOW-ot és egész éjjel játszott. Pénteken kb. du. háromig húzta a lóbőrt. Eddig nem sok mindenkivel találkozott a Roxfortban, a Kalkulus tanítást nyilván még nem kezdte el, a diákok pedig mégcsak nem is sejtették, hogy új tanáruk lesz. Czédli egész jól tanított, jópár szorgalmas diák belejött a kaszkádba, sokan még óra után is gyakorolták, vagy napközben, az órák közötti szünetekben. Czédli a kaszkád után rátért a koszorúra, ami nehezebb és kevésbé látványosabb, de a professzor szükségesnek tartotta. Szombaton aztán kitört a hétvége, a legtöbb diák délig aludt, valószínűleg ezt tette volna Szabó is (Czédli aligha, ő minden nap korán kel), ám McGalagonynak más terve volt velük. Korán reggel (~9 óra) Hagrid begyűjtötte, és az igazgató szobájába vezette őket. McGalagony szívélyesen üdvözölte mindkettőjüket, majd elmondta, hogy egy kis kiruccanást tervezett a két jóbarátnak az Abszol Útra. Mindkettejüknek szüksége van varázspálcára, bagolyra, meg ilyesmire, igaz, hogy muglik, de mégiscsak Voldi ellen kell majd harcolniuk. McGalagony Hagridot és Slughorn-t (aki pajtási viszonba került Czédlivel a bájitalórákon) kérte meg, hogy vigyék el Szabót és Czédlit bevásárolni. Náluk volt az arany is, így legalább a Gringottsot nem kellett útbaejteni azokkal az idióta koboldokkal együtt. A repülés, mint utazási módszer szóba se jöhetett (ha csak nem akarta valaki egész nap az eszméletlen Szabót cipelni), mind a négyen hopp-porral transzportálták magukat az Abszol Útra, bár Szabó Tamást nem kis bravúr volt meggyőzni, hogy a módszer lényegében teljesen veszélytelen. Hagrid majdnem elkábította az esernyővel, de szerencsére Szabó az utolsó pillanatban engedett. Az Abszol Úton aztán nekiálltak bevásárolni, a biztonság kedvéért külön-külön, így Czédli Slughornnal ment (egész jót csevegtek), Szabó pedig Hagriddal. Úgy beszélték meg, hogy délben találkoznak Olivander varázspálca shopja előtt. Így is történt, mindenki megvett mindent, már csak a pálcák hiányoztak. A biztonság továbbra is döntő szempont volt (mármint hogy Szabó és Czédli véletlenül se kapják szít egymást), úgyhogy először Czédli ment be Slughorrnal. "Á.. Mr. Czédli. Sejtettem, hogy előbb-utóbb találkozni fogunk!" "Ööö...igen?" "Bizonyára sokat fogunk még hallani önről, Mr. Czédli. Nos... lássuk csak, lássuk... melyik is legyen az... talán a holló.... igen... fogja meg ezt!" Czédli megfogta a pálcát. "Suhintson, mire vár?" "Czédli suhintott, aminek következtékben jópár pálca leesett a polcról. Még kb. tíz pálcát próbált ki, aztán a tizenegyedik volt a nyerő. Olivander-nek teljesen leesett az álla. "Tudja-e, Mr. Czédli, hogy jelenleg ez a legkülönlegesebb pálcám mind közül?" "Miért?" "Mert ez annak a főnixnek a tollából készült, amely korábban csak két tollat adott. Tudja kiknek?" "Nem..." "Az egyikük Harry Potter, a másik pedig... tudjaki." "Nem én..." "Hát tudodki, Mr. Czédli." "Ja vagy úgy, Voldemort?" Olivander majdnem hátrazuhant a név hallatán. "Igen, Mr. Czédli, ő. Ne mondja ki a nevét többet, ha kérhetnem..." "Oké-zsoké." - válaszolt Czédli, mosolyt akart csalni ezzel a kis vicces beszólásával Olivander arcára, ám az inkább hülyének nézte. Kár, gondolta Czédli, az egyik roxforti diáktól leste el ezt a mondatot, és az ő szájából nagyon viccesnek hangzott. "A főnix azután adott újabb tollat, hogy Dumbledore professzor meghalt, Mr. Czédli. Különös, hogy épp önhöz került, habár... talán számíthattunk erre." Czédli nagyon büszke volt a pálcájára, Slughorn pedig Czédlire, úgyhogy mindketten büszkén hagyták el a boltot. Szabó Tamás és Hagrid lépett be. "Rosszat érzek önnel kapcsolatban, nagyon rosszat..." "Helyes, tata. Ha húzza az időmet, lesz is oka rá!" "Melyik legyen az... melyik is... talán ez?" Szabó is leverte a fél pálcagyűjteményt a polcról, tizenöt pálcát próbált végig hiába, a tizenhatodiknál azonban olyas valami történt, amire senki sem számított. Szabó megfogta a pálcát, suhintott vele, különös módon a suhintás közben egy pillanatra nagyon erősen gondolt a WOW-ra, a másodperc egy törtrészéig kínzó vágy kerítette hatalmába, és egy pillanatra minden dühét beleadta a suhintásba. Olivander kíváncsian várta, hogy suhintson. Remélte, végre sikerült eltalálnia a pálcát. Szabó Tamás suhintott, és... Olivander feje apró cafatokra robbant szét.

13. fejezet: Szabó Tamás, az azkabani fogoly

Hagrid jó ideig mozdulni sem tudott a döbbenettől, aztán kirohant a boltból, és közölte a kint állókkal az esetet. Slughorn tudta, mit kell tennie. Szó nélkül faképnél hagyta a döbbent Hagridot és Czédlit, majd pár perc múlva visszatért két auror társaságában. Az aurorok bementek a boltba, ahol Szabó magában beszélt. "Ez a pálca kell nekem! Végülis csak sikerült kiválasztani! Mennyibe kerül? Ja bocsika, te meghaltál, akkor tekintsem grátisznak? JÓÓÓ a pálca, nagyon JÓÓÓ!" Szabó merengését a két auror törte meg. "Szabó Tamás?" - szólalt meg az egyikük. Az újdonsült gyilkos ijedten fordult meg a tengelye körül. "Ki kérdezi?" "Le van tartóztatva. Jogában áll hallgatni, bármi, amit mond, felhasználható ön ellen a bíróságon. Jogában áll védőügyvédet fogadni, ha nincs, kirendelünk önnek egyet. Most azonnali hatállyal az Azkabanba visszük, ott fogja várni a tárgyalását, amire egy hónap múlva kerül sor." Így is történt, az aurorok megbilincselték Szabó Tamást, és fittyet hányva a három kint várakozó professzorra elvezették. Az egyik auror azért volt olyan kegyes, és legalább annyit elárult a triumvirátusnak, hogy pajtásukat az Azkabanba viszik, ott fogja megvárni a tárgyalását. Erre Slughorn megjegyezte, hogy az Azkaban immár Voldemort kezében van, a dementorok csak ő hozzá hűségesek, erre az auror tömören csak ennyit felelt: "Sajnos nincs más választásunk." Hagrid, Slughorn és dr. Czédli visszatértek a Roxfortba. Hagrid értesítette McGalagonyt, akinek teljes kétségbeesés ült ki az arcára. Vakon hitt a tekercsben, és ez a hír körülbelül olyan hatással volt rá, mintha Voldemort megölte volna Szabót. Czédli nem igazán tudta, mit gondoljon. Örült neki, hogy egy kis időre megszabadult tőle, de a tény, hogy embert ölt ex-kollégája, félelemmel töltötte el. McGalagony baglyot küldött a Rend egyik tagjának, hogy derítse ki, a dementorok mit csináltak Szabó Tamással. Vasárnap estére sikerült is neki, személyesen jött el a Roxfortba, hogy a hírt közölje McGalgony-al. "Jó estét, igazgatónő." "Önnek is... mondja már, mit tudott meg?" "Nos, életben van." "Hála Istennek!" "Bár a dementorok nem csókolták meg, van egy nagyon rossz hírem is." "Mi az?" "A dementorok nem zárták külön cellába, ugyanis egyre nagyobb a zsúfoltság, és egy hónapja az új foglyokat már egy-egy régivel zárják össze. "És Szabó... kivel zárták egy cellába?" "Nos..." "MONDJA MÁR!!!" "A Név- és Múltnélküli fogollyal." McGalagony teljesen elsápadt. "Nem..." "De, sajnos igen, asszonyom." "Ó Nem! NEM! NEM! NEM! NEM!" - McGalagony - hosszú ideje először - sírni kezdett. Ezen a vendég is ledöbbent. Soha nem látta még ilyen gyengének a professzorasszonyt. Keserves könnyei között McGalagony ajkait a vendég távozása előtt még egy szó hagyta el, ám abban benne volt az elképzelhető legmélyebb fájdalma: "ELVESZTÜNK!"

14. fejezet

A patkányok inváziója

"Vidd ki innen a PATKÁNYOKAT! VIDD KI INNEN ŐKET! BODRI! TÜNTESD EL A PATKÁNYOKAT!!! NEEEEEEE!" Czédli Gábor szobájában csak úgy hemzsegtek a kis dögök. Bodri azonban nem volt sehol - legalább tíz éve nem - akkor egy IFA felismerhetetlen húscafatokat készített belőle. Kis alumíniumkanállal szedték össze és adták oda Czédlinek, aki elásta a kertjében a kis zacsit, ami a kutyus földi - szó szoros értelmében - maradványait tartalmazta. Czédli napokig tervezte, hogy bosszút áll az IFA sofőrjén, el is ment a házához, de csak annyira tellett tőle, hogy egy kaviccsal betörte az egyik ablakot. A sörhasú sofőr tajtékzott a dühtől, akkorát ordított, hogy az egész utcában hallani lehetett. "ÚGYIS ELKAPLAK TE NYOMORULT..." A ... helyére bizonyos erkölcsi okok miatt ki nem írható szavak képzelendők el. Czédli összerezzent, inkább hazament, minthogy Bodrihoz hasonló állapotban találja meg valaki egy kukába gyömöszölve. "BODRI! TÜNTESD EL ŐKET! KERGETSD KI A MOCSKOS DÖGÖKET!!! ÚÚÚTÁLOOM A PATKÁNYOKAT!!!" Bodri azonban nem jött, a patkányok viszont egyre többen lettek, mindig újabb és újabb példányok tüntek föl a semmiből. Czédli kétségbeesetten ugrált az ágyán, ordított, de senki nem hallota meg. Egy idő után a patkányok már nem fértek el a földön, egymás hátát taposták, egyre magasabbra törtek. Elérték Czédli lábait, harabdálni kezdték a 48-as lábfejeit, Czédli ordított, ahogy csak tudott. A patkányokat nem ijesztette el, csak még mohóbban rágták. Egyre magasabbra törtek, már a hasát támadták, aztán még magasabbra, Czédli elesett, hanyattvágódott az ágyon, az egyik patkány ebben a pillanatban egy darabban kiette Czédli szemét... Czédli Gábor riadtan ébredt fel hétfő reggel hét órakor. Zsonglőrlabdái zavarosan csillogtak az egyik sarokban.

"Problémáim vannak, igazgatónő!" - Szólt Czédli McGalagony irodájában hétfőn reggel. Idegesen tördelte a kezét. "Nekem is, depis vagyok. Valami konkrétum is van, vagy csak az egyébként olya kellemesnek induló hétfő reggelemet akarta tönkretenni? Jelentem, sikerült... és ha megbocsát..." "Rémálmaim vannak." "Olivander? Nem egy mindennapi gyilkosság... megértem, ha az exkollégája..." "Nem Olivander... minden éjjel más... most például patkányok! PATKÁNYOK! "Ne üvöltözzön itt velem! Mégis mit képzel magáról? Nem otthon van!" "Elnézést, csak tudja... olyan élethű volt! Álmomban a nyolc éve halott kutyámat hivogattam, de... azok a patkányok a semmiből csak úgy megjelentek, először csak rágtak, aztán felfaltak élve..." "Na mostmár végképp elcseszte a kellemes kis hétfő reggelemet. És? Mit csináljak? Adjak adrenalint, hogy ne tudjon elaludni? Egy idő után holtkórosan mászkálna fel-alá, amíg valaki meg nem elégelné és nem mondana magára egy halálos átkot." "Én... nem tudom kihhez fordulhatnék segítségért, tudja..." "Nem vagyok egy empatikus alkat, Mr. Czédli. Lelki problémák helyreállításából sose kapnék ötöst." "Azon gondolkoztam... nem lehet, hogy azok a labdák az oka?" "A zsonglőrlabdák?" McGalagony elcsodálkozott. A lehetőség teljesen nyilvánvalónak tűnt... tehát ez az, amiről a tekercs nem szólt, az árnyoldala... annyi pozitív hatás mellett... "Azt kell mondjam, lehetséges, Mr. Czédli. Atyaúristen... a diákok! Mind rémeket fognak álmodni! Maga idejön és elcseszi a hétfő reggelemet! Hétfőn reggel rossz hírt hozni balszerencsét hoz! Tűnjön innen!" "És... mi lesz az álmokkal?" "Próbálja meg leküzdeni, mit bánom én. Ez az egyetlen fegyverünk, ne adja fel! Most aztán tényleg nagyon depis lettem! Kifelé, vagy megbánja...!"