**Pod hvězdnou oblohou**

 James procházel svižným krokem tmavou uličkou osvětlenou tlumeným světlem měsíce a pořád dokola si v hlavě přehrával, co zítra řekne Anthonymu, až se ho bude ptát, jestli už konečně něco má. A jediné, co v tuto chvíli, přesně 12 hodin a 43 minut před schůzkou, měl, byla migréna a prázdný word dokument. Už teď věděl, že přišel o perfektní příležitost, jak se ve své kariéře spisovatele posunout dál a vyhrabat se z toho všeho. Zabočil ulicí doprava, vyhnul se maličké holčičce s rozdrbanými vlasy a najednou si všechno uvědomil. Za posledních pár dnů totiž dělal všechno možné, jen aby si nemusel přiznat, že tímto to pro něj končí. „Tohle je tvá poslední šance,” řekl mu minule Anthony, „máme tu spoustu lidí, který by pro tvoje místo udělali všecko… Já vím, že jsi talentovanej, ale takhle to dál nejde, promiň.“ Jamesovi tato slova už několik týdnů zněla v hlavě. Vždy, když se pokoušel něco napsat, vždy, když se snažil usnout nebo vždy, když se měl na něco soustředit. Nejhorší na tom všem ale bylo, že věděl, že s tím nic nedokáže udělat. S tou podivnou věcí, která se mu usídlila v hlavě a nehodlala jen tak zmizet. Vysávala z něj všechnu radost, naději a vůli pokračovat.. A jak se tam tak po tiché ulici pomalu ploužil, uvědomil si, že je k ničemu. Že nemá smysl se dál snažit. Stejně se té strašné temnoty nikdy nezbaví. Podlomila se mu kolena, ale sebral ještě všechnu sílu a odtáhl se na kraj chladného špinavého chodníku. Ležel tam schoulený, lidé kolem něj bez povšimnutí procházeli a James si uvědomil, že to, co si celý svůj život bál přiznat, je pravda - je nepotřebný, zapomenutelný, jeho život nedává žádný smysl… Zvedl svůj pohled k obloze a spatřil velkou zářivou hvězdu. Ona byla důležitá… Vynikala mezi ostatními hvězdami. Odvrátil zrak a po tváři mu sklouzla malá nedůležitá slza.

 Nancy si byla stoprocentně jistá, že umírá. Běžela šerou ulicí ve svých nových kožených botách s platformou a tiše polykala slzy. Obličej měla celý špinavý od rozmazané řasenky, top zašpiněný a minisukni čerstvě natrhlou. V tom do ní vrazilo malé rozjařené děvčátko. Co tady to pitomý dítě dělá úplně samo? Zoufale se snažila vrátit sukni do původního stavu. Nemůže dávat pozor? Měla by zavolat sociálku a zažalovat jeho rodiče za zničení cizího majetku. Jako kdyby neměla už tak dost problémů… Zase se hystericky rozbrečela. Všichni se na ni vykašlali! Naivně si myslela, že jsou to její opravdoví kámoši a Daniel možná i něco víc… Proběhla kolem malebné cukrárny a vzpomněla si, jak tam s ním měla první rande a ….Co by na to asi řekla ségra, kdyby ji teď viděla? Sandra by se v takovýhle podělaný situaci nikdy neocitla, vždycky měla lepší odhad na lidi. Popravdě byla lepší ve všem. Nancy to moc dobře věděla, protože jí to máma pravidelně připomínala: „Sandra nikdy nešla za školu! Sandra vždycky měla ukázkový známky, Sandra by se takhle nikdy nezachovala a Sandra tohle a Sandra támhleto.” Dokonalá Sandra! Nancy nikdy nikdo nepochválil, nikdy nikdo neocenil, všem je úplně ukradená! A když už si konečně myslela, že našla lidi, kterým na ni záleží, byla ten nejšťastnější člověk na světě, ale teď se na ni vykašlali stejně jako všichni v jejím podělaným životě! A ona si vážně myslela, že jim může věřit. Že on by mohl být ten pravej… Ne, on jí za to nestojí… Nebude se přece tady ponižovat kvůli takovýmu debilovi. Nancy se napřímila, utřela si slzy, čímž si ještě víc rozmazala make-up po obličeji a zastavila se. Přece je silná, samostatná a nebude tady řvát kvůli takový kravině. Byla překvapená, ale musela přiznat, že se opravdu cítí o moc líp. Netrvalo to ovšem moc dlouho, protože chvilku poté zvedla své uplakané oči k obloze, zahleděla se na tu zářivou nádhernou hvězdu a vzpomněla si, jak se spolu s Danielem chodili dívat na hvězdy.

 Richard šel zase domů za tmy. To byl už třetí den v tomto týdnu, kdy se v práci tak zdržel. Už ho přestávaly bavit všechny ty nekonečné schůzky a užvanění otravní podřízení. Měl jich všech po krk. Zítra jim všem dám padáka, pomyslel si, když procházel kolem náctileté dívky s velmi výrazným make-upem a vyzývavým oblečením. To je neskutečné, co si ti mladí dokážou dnes vzít na sebe. Kdyby se za jeho mládí někdo odvážil vzít si něco takového, byl by to skandál. Ale teď si všichni dělají, co se jim zachce… Richard si povzdechl a myšlenky se mu opět zatoulaly k práci. Nehodlá dál tolerovat všechny ty budižničemy… Dokonce i jeho sekretářka Margaret je poslední dobou k ničemu. Bývala to taková slušná, pracovitá holka, ale teď už nepřipraví ani pořádně silný kafe. Hlavně že stíhá sdělovat té vlezlé zrzce….jak se to jen jmenovala… co mezi sebou kdo má. Kdyby se třeba místo toho soustředily na práci a naivně si nemyslely, že je hluchý… Ano, má už svůj věk, ale to neznamená, že neslyší, jakými nevhodnými neuctivými slovy ho nazývají… Na rohu ulice v duchu zkritizoval ceny zákusků malé místní cukrárny, sjel znechuceně pohledem muže schouleného na chodníku (To je neskutečné, ti bezdomovci ještě někoho okradou!) a po chvíli svižné chůze se rozhodl, že si zavolá taxíka. Nebude se tu přece ve svém věku plahočit takovou dálku! Co ho to napadlo, muž jeho postavení! Sám se nad absurditou svého chování pousmál, vzhlédl vzhůru na nebe plné hvězd a spatřil jednu pozoruhodně jasnou. To bude pravděpodobně Sirius, pomyslel si, nebo že by Canopus?

 Lily byla nadšená. Tančila po popraskaném chodníku osvětleném hvězdami, broukala si svou oblíbenou melodii a smála se na celé kolo. Maminka by jí určitě řekla, že má dávat větší pozor a nevrážet do lidí, ale Lily si dneska mohla dělat, co se jí zlíbí. Točila se dokolečka a zastavila se až u té fantastické cukrárny, kam jí babička vždycky brávala, když chodívaly spolu nakupovat. Prodávali tam opravdu úžasné dortíky, zrovna dneska jeden měla, když se taťka vrátil domů. Dal Lily ten čokoládový s malinami, polechtal ji pod bradou, mamce donesl kytku a řekl, že už to nikdy neudělá. Bylo to super. Mamka jí potom řekla, že si může jít hrát ven na hřiště, protože si potřebují s tatínkem promluvit. Mohla jít ven úplně sama! A zvládá to skvěle, je už přece velká holka. Opět se se smíchem rozeběhla, ale zakopla o schody toho velkého strašidelného antikvariátu, kde se jednou ztratila. Trochu si natloukla koleno, ale to jí nevadilo, protože pod těma růžovýma třpytivýma šatama, který jí taťka přivezl minule, to stejně nebude vidět. Posadila se na schody a podívala se na oblohu. Ty hvězdy se třpytily úplně stejně jako její šatičky… Jedna byla ale nejkrásnější… Lili si představovala, že je ta hvězda, že tančí na nebi… A jak tam tak seděla, začaly se jí zavírat oči a o chviličku později se jí už zdál sen plný dortíků, šatiček a hvězd.

 Paul potřeboval nutně na vzduch. Už několik hodin se pokoušel usnout, ale ať už dělal, co dělal, nedařilo se mu to. Posledních pár dní toho opravdu moc nenaspal… Vždy, když už konečně zabral, za chvíli se probouzel zpocený a vyděšený. Před týdnem si řekl, že už toho má opravdu dost a zašel si k doktorovi, který mu ale jen dal nějaký prášky a řekl, že by se to mělo do čtyř dnů zlepšit. Uplynulo osm dní a Paul nepociťoval změnu, dokonce mu možná bylo ještě hůř. Neměl chuť k jídlu, hlava mu třeštila, slyšel divné hlasy kolem sebe…Najednou si uvědomil, že už jde po ulici dost dlouho… Přestával dokonce mít ponětí, kde se nachází… Kolem tohoto antikvariátu už musel jít aspoň dvakrát a tohohle chlápka s kravatou taky už potkal, díval se přece na něj tak divně… Nechápal proč, co je na něm divného? Prudce za ním otočil hlavu, ale když zaostřil zrak, zjistil, že tam není… Nikde nikdo nebyl… Je na všechno sám. Něco ho zatáhlo za ruku. Otočil se zpátky, ale nic nespatřill. Zaslechl šeptání… tiché šeptání… Říkalo mu…o…o…. Zavřel oči a nastražil uši, aby tomu všemu porozumněl… Paul otevřel oči. Asi měl zase výpadek. Vůbec si nepamatoval, jak se tu ocitl, příšerně mu třeštila hlava a pohled upoutala výrazná hvězda na obloze, která zářila až moc jasně… Na chvilku pocítil klid. Měl by se vrátit domů a pokusit se znovu usnout…

 Hvězdy na obloze zářily celou noc. Sledovaly dění (nejen) na této ulici, divily se lidské pošetilosti a třpytily se při pomyšlení na to, co všechno se ještě může tuto noc stát. Každá hvězda zářila tak, aby ji mohl spatřit jen ten člověk, pro kterého celý život svítila… Možná že každý má svou hvězdu, která pro něj jednou bude ta nejjasnější, pokud se ocitne v temné uličce.