**Klára Věrná: Obloha**

 „*Život je jako zrcadlo. Usmívej se a bude nádherný, chmuř se a bude protivný.“*

Slyším jejich hlasy. Slyším brečící mámu, tátu, jak volá hasiče a dědečka, jak se belhá dolů po schodech. Okolo mě je kouř, plameny už se taky šíří. V tom si to uvědomím. *Dědeček!* Musím mu pomoct, jinak to nestihne! Běžím přes celý dům, nevnímám, jak na mě táta křičí. Nevnímám nic. Už u něj skoro jsem, když… zakopnu a svalím se na zem. Je to tvrdý pád. Všechno mě bolí a hlava mi drnčí. Stihnu ještě vykřiknout: „Dědečku!“, ale pak už zavřu oči a nevnímám vůbec nic.

\*\*\*

*Je krásná, klidná noc. Obloha je posetá nekonečně mnoho jasnými hvězdami a teplý, příjemný vánek čechrá vlasy. Na louce plné barevného letního kvítí sedí dvě postavy. Jedna je docela velká, trošku při těle. Ta druhá je ale o něco menší a mnohem hubenější. Nechávají se unášet krásou noci bez starostí, smutku a všeho špatného. Pozorují ty malé, překrásné drahokamy, jak se blyští na obloze.*

*„Vidíš ty hvězdy?“ zeptá se mě dědeček a já přikývnu. „Každá je jedinečná, i když to tak na první pohled nevypadá. Každá zobrazuje jednoho člověka.“ Odmlčí se a lehne si do měkké trávy. Udělám to samé a okamžitě mě obklopí hedvábná vůně lučních květin.*

*„Opravdu?“ tázavě na něj pohlédnu. Zatím mi to moc smysl nedává.*

*„Hvězdy jsou jako střípky zrcadel. Když se umíš správně podívat, můžeš v nich najít různá tajemství. Třeba své vlastní duše. Můžou ti ukázat tvé opravdové já,“ pokračuje a já se přivinu k dědečkovi. On mě k sobě jemně přitiskne.*

*„Ale jak, dědečku?“ není mi to stále jasné.*

*Chvíli je ticho. Jen tak ležíme, hledíme na hvězdy, posloucháme své dechy a užíváme si společných chvil. Moc jich takových už nebude, proběhne mi hlavou, ale rychle tu myšlenku zase zaženu někam do kouta mé mysli.*

*„Podívej. Támhle je hvězda tvé babičky.“ Pohlédnu tím směrem, kam ukazuje a opravdu je tam – krásná, zářivá hvězda, plná naděje. Celá babička.*

*„Kdysi jsme sem chodili s babičkou, jako teď já s tebou. Společně jsme každý dlouho hledali tu svoji hvězdu, jaká nás nejlépe odráží a vystihuje. Takovou, díky které se ti vybaví krásné vzpomínky a máš díky ní lepší den. Tak se pozná ta tvá pravá hvězda. Ale trvalo nám věčnost, než jsme ji našli. Trvá dlouho, než najdeš svůj pravý odraz duše. Běžná zrcadla ti ukazují tvůj zevnějšek, jak vypadáš, jak se tváříš nebo jaký máš dnes účes. Hvězdy jsou ale jiné. Jsou magické. Jen se musíš správně podívat. Ne každý to umí. A každý by si měl najít tu svoji. A teď nemluvím jenom o hvězdách. Teď mluvím o opravdovém životě. Každý by si měl najít to svoje světlo, za kterým si jde a ví proč.“*

*Jeho vyprávění mě uklidňuje. Nechci, aby tohle skončilo. Vydržel bych ho poslouchat snad věčnost.*

*„Ta hvězda,“ ukázal směrem k babiččině hvězdě, „mi ji strašně připomíná. Vidím v ní každý její rys, každý její úsměv… Každý večer, než jdu spát, si ji najdu na obloze a mám tak pocit, že je tu se mnou.“ „Dědečku, musíš mě to naučit. Je to krásné. Taky bych si přál, aby tu s námi ještě byla.“ Usmějeme se na sebe.*

*„A jak najdu tu svoji hvězdu?“ zeptám se.*

*Chvíli je ticho. Dědeček utrhne stéblo trávy a dá si ho do pusy. Je vidět, že přemýšlí, co odpovědět.*

*„Chlapče, není vůbec jednoduché ji najít. Někdy se musí stát něco nečekaného, šokujícího, abychom ji našli. Ukáže ti cestu, ale potom už musíš jít dál sám. Zaleží na tom, co máš tady uvnitř,“ ukázal mi na levou stranu hrudi. „v srdci. Mnoha lidem to v dnešní době uniká. Neuvědomují si, že život není o starostech a smutku, ale o tom, na chvíli se zastavit a prohlédnout si sám sebe. A zeptat se: Jsem sám se sebou spokojený? Pokud ne, zamyslet se, co na sobě změnit, a ne se snažit změnit druhé. A hlavně vědět, proč žít. Pro koho, nebo pro co. Co je pro nás důležité, co je pro nás ta hvězda, to světlo… Potom, když se koukneme na oblohu, budeme vědět, že ty malé střípky ukazují všem lidem, proč žít.“*

 *\*\*\**

Otevřu oči. Všude je tma, ale vidím nad sebou bílý strop. Nemůžu ničím hýbat, všechno strašlivě bolí. Vidím, že mám obě nohy v sádře a jednu ruku čímsi pomazanou a obvázanou. Mám na ní bolestivé spáleniny. V tom šeru okolo sebe rozpoznávám jen plno přístrojů. Na jeden z nich jsem napojený a dělá vedle mě kap, kap, kap.

Pohlédnu z jediného, docela malého okna v místnosti. Obloha je tmavá, ale těch nekonečně mnoho střípků drahokamů nádherně září. Jedna z nich upoutá moji pozornost. Jaksi nepatrně bliká, že jsem si toho určitě všiml jen já. Když na ni pohlédnu, okamžitě si vzpomenu na dědečka, babičku, mámu, tátu, bráchu, kamarády a na všechny a všechno co mám rád. Byl to nevýslovně skvělý pocit. Sice ležím v nemocnici s oběma nohama v sádře, po celém těle mám popáleniny a všechno mě ohromně bolí, ale mám pocit, jako by tohle byla ta nejkrásnější chvíle mého života.

Je to sice strašlivě těžké a namáhavé, ale podaří se mi zašeptat: „Dědečku, našel jsem ji.“