## NebeLíčení

Málokdy se dívám na nebe, protože vím, že je spolehlivé. Každé ráno vyjde slunce v záplavě rudé, jen aby večer opět zaplulo pod obzor.
Někdy nebe bývá smutné. Je jako vyhaslé ohniště, studené a šedivé. Mraky jsou najednou tak těžké a tak blízko, že máte strach, že vás udusí. Po každé zimě ale následuje jaro a po každé bouři vysvitne slunce.
Když je nebe šťastné, jsou šťastní i lidé. Potom je azurově modré a obrovské a každý mrak se na něm rozplyne. Někdy, asi aby nám ukázalo, že ještě existují zázraky, se na něm objeví duha, která vábí snílky a nadšené hledače pokladů.
Nebe je hodně věcí, skoro pokaždé je ale krásné. Plno básníků o něm dokázalo napsat dlouhé verše, aby aspoň z části vyjádřili slovy to, co vidí. Plno malířů se snažilo namíchat dokonalé odstíny modré, červené nebo růžové a tahy štětce je nechat splynout, tak, jako jim splývají nad hlavou.
Nejkrásnější je nebe v noci, kdy je poseté miliónem hvězd. Astronomové z nich dokázali vyčíst tok času, předpovědět změny ročních období nebo zatmění Slunce. Toulali se hvězdnou krajinou, snažili se odhalit tajemství lidského osudu, zakopávali a padali do studen.
Mnoho lidí se na nebe dívá s nadějí. Nacházejí útěchu ve zjištění, jak moc jsou oproti světu malí, a věří, že je tam nahoře něco většího, co dá jejich existenci smysl.
Málokdy se dívám na nebe, protože vím, že je spolehlivé. A možná se bojím, že když zvednu oči vzhůru, ty pozemské věci mi utečou. Možná se bojím, že sama zakopnu a spadnu, a až se mě budou ptát, proč si troufám mluvit o nebi, když ani neumím chodit po zemi, nebudu vědět, co odpovědět.
Ale není kam spěchat. Nebe je samozřejmé a věčné, a až jednou ztemní a zanikne, zanikneme potom my s ním.