- To naprawdę nic trudnego.

Ania, korzystajac z pierwszych promieni wiosennego slońca, siedziala $w$ otwartym oknic i wystawiala swój a mlodą skórę na dzialanie promieniowania UVB. Ale w tej akurat chwili mnicj ważne bylo poparzenic sloneczne, którego jak nic się nabawi. Ważne bylo to, co powiedziala:

- To naprawdę nic trudnego.

Popijaliśmy wlaśnic popoludniową kawę i prowadziliśmy malo zobowiązującą rozmówkẹ - taka, jaką prowadzą rozleniwieni początkiem wiosny pracownicy najemni we wszystkich biurach tego i innych światów. A konkretnie, temat brzmial (później mialem uświadomić sobic, że to wlaśnic Anka go wywolala): "Co by bylo, gdybyś otrzymal w prezencie nadludzkie możliwości? Gdybyś byl niemalże równy bogom? Gdybyś mógl wszystko?"

Odpowiedzialem, bardziej rozbawiony niż podekscytowany. No bo czym tu się bylo ekscytować, przecicż takic rozmowy i takic przedziwne pytania należą do rytualu końcowych godzin pracy, tej dziwnej pory między wytężoną robotą dla dobra firmy a wejściem w rytm codziennych domowych obowiązków, gdy dzisiejsze zadania grzecznie śpią już zamknięte w swoich teczkach i segregatorach, a jutrzejszych nie oplaca siç otwierać, bo i tak się nie zdąży nic zrobić, a trzeba czymś zająć wolny czas, gdy nie uchodzi wychodzić, i tak po prawdzie - nic chce się wychodzić, bo w domu czeka przecicż kolejna uciążliwa praca, a pobajdurzyć o czymkolwiek, czy poklikać bez celu na komputerze w milym towarzystwie, od czasu do czasu też warto.

Odpowiedzialem więc, że przyjąlbym taki dar, bo grzechem byloby go odrzucić. Nie, nic uważalbym siç za wybrańca niebios ani nadczlowieka. Sądzilbym raczej, że to ciężka slużba. Dawno już przestalem cierpieć za miliony i plakać nad każda niesprawiedliwością świata tego, ale pojęcia takie jak: altruizm, poświęcenie dla innych czy solidarność międzyludzka nic są mi jeszeze zupelnic obce. Nie czuję się powolany do zbawiania świata i decydowania, co jest dobre dla wszystkich, ale gdyby wpadly mi w rece środki pozwalające choćby w niewielkim stopniu zmniejszyć cierpienie na Ziemi, to bylbym egoista, gdybym z nich nie skorzystal. Oczywiścic, zdaje sobie sprawę z ciężaru odpowiedzialności. Niczego nic robilbym pochopnie. Każda decyzja o ingerencji bylaby doglębnie przemyślana. I niech mi nikt nie mówi, że jestem pelen pychy i przeceniam swoje możliwości. W końcu - dla mnic bylby to największy ciężar.

Wlaśnie wtedy powiedziala:

- To naprawdę nic trudnego. Wystarczy tylko zrobić tak... - i strzelila palcami.
- Cóż mialem począć? Pozostawalo jedynic śmiertelnic poważnic przytaknać, by po chwili wybuchnać śmiechem. Anka cheiala jeszcze coś powiedzicć, ale wlaśnie wszedl nasz szef, pan Krzysztof.
- Pani Aniu! Panic Darku! Już po piątej. Bierz kapotę, chromol szefa i robotę. Sio, do domu!

Pan Krzysztof slynal ze swojego poczucia humoru i z tego, że często mylila mu się rola pracodawcy z rolą pracownika. A może byla to po prostu gra pt. "Ja-to-jestem-jeden-z-was..."?

W każdym razic skutecznic przywolal nas do porządku. W dobrze zorganizowanej instytucji nawet czas na ploty jest regulowany przez szefa. Nie sposób wyobrazić sobie, by pracownicy mogli obijać się bez celu po godzinach, gdy nie czują na sobie uważnego spojrzenia zwierzchnika. Więc oboje z Anka rzuciliśmy się do pakowania i ubierania, jak te stare, dobrze wytresowane psy podwórzowe, które w mig zgaduja, czego chce od nich gospodarz. Po chwili gotowi do wyjścia staliśmy na korytarzu, by wziąć udzial w ceremonii pożegnania - pierwsze "do widzenia" dla Wielkich Wodzów w Bialym Gabinecie, następne dla Mniejszego Wodza w Strażnicy U Wejścia, ostatnic dla pośledniego ludu pracującego, który zreszta jak i my tloczyl się nerwowo w przedpokoju, zawstydzony, przylapany na goracym uczynku posiadania w pracy prywatnych myśli. Najwyższy Wódz skiną nam protekcjonalnic swoją szlachetną glową i z ulgą wypadliśmy na schody.

Przed brama rozpierzchliśmy się jak stadko sploszonych kurcząt, które co prawda nie widzą już jastrzębia, ale tak na wszelki wypadek wolą nie być na widoku. Anka popędzila w prawo, ja w lewo do Trasy Łazienkowskiej. I nie zdążylem jej powiedzieć, że ma wyjatkowo dobrze - jak na kobietẹ -rozwinięta wyobraźnię. Może to i lepiej. Nie wiadomo, czy potraktowalaby te slowa jak komplement, którym mialy być. Ostatnio dziwnic reagowala na to, co mówilem. Albo też to, co ja mówilem, bylo dziwne, co zresztą na jedno wychodzi.

Wchodzac po kladce spojrzalem na zegarek. Cholera, późno! Jadźka znowu będzie zla. Znów będzie gderanic, że jeśli tak bardzo kocham prace, to może z nią powinienem się ożenić. I oczywiście na 'nic się zdadzą tlumaczenia, że to chyba ona bardziej potrzebuje mojej pracy, a raczej moich pieniędzy. Skądś trzeba brać na samochód, czesne $w$ dwóch prywatnych szkolach, zagraniczne wycieczki i cale mnóstwo innych, coraz to nowych gadżetów. O ciaglym gadaniu,
jakie okropne jest mieszkanie w bloku, już nie wspomne.

Gdyby od razu przyjechal autobus, może burza przeszlaby bokiem. Ale - zgodnie z prawem Murphy'cgo - najbliższy przyjedzic zapewne za pól godziny.

Ledwie to pomyślalem, nadjechalo 182. Uradowany wepchnąlem się na najniżzzy stopień i calạ droge przebylem marzac, jak by to bylo wspaniale micć nadludzkie możliwości. Jedyny zgrzyt sprawil jakiś pijaczek, który na caly glos powiedzial sam do siebie:

- A może naciagnạ́ tego frajera, który leży na drzwiach i ma minę, jakby pieprzyl się ze Scorupcowa?

To bylo o mnie! Spojrzalem na niego i facet się sploszyl. Sprawilo mi to przyjemność. Od dawna na nikim nie zrobilem takiego wrażenia. A że pijaczek? Lepszy rydz niż nic...

Czerwony autobus ulicami mego miasta mknal, a ja oddawalem się slodkim rojeniom o tym, jak przywrócilbym pokój na Balkanach, zapewnil Polsce dobrobyt, zlikwidowal narkomanie w calej Europic. Zaraz - dlaczego tylko narkomanię? A zlodziejstwo, gwalty, morderstwa i prostytucja to może nieszkodliwe odchylenia? Gdybym mial nadludzkic możliwości, zlikwidowalbym cale to świństwo!

Z tych marzeń wyrwal mnie glos kierowey:

- Panie, pętla. Koniec trasy, znaczy się... Pijany, czy со...?

To już drugi facet, który umilkl i zniknąl, ledwo na niego spojrzalem. Zdażyl tylko wymamrotać: Przepraszam.

Nie mialem czasu na upajanie się sukcesem, bo przed oczami duszy stanẹla mi Jadźka. Gwaltownie ruszylem w kierunku domu, wróżąc sobie po drodze z kroków: bẹdzie awantura, nie będzie awantury... Ostatni sus wypadl na slowach:
"nie bẹdzic". Odetchnalem z ulga.
To, co zastalem w domu, przeszlo moje najśmielsze oczekiwania. Stól nakryty do obiadu, barszcz ukraiński na talerzu i pierogi ruskie w garnku, butelka schlodzonej wódki na stole. Żona w sukience a nie w szlafroku, uśmiechniẹta a nic skrzywiona, mówiąca ludzkim glosem.

Najpierw przezornie zjadlem obiad i wypilem dwie lufy, dopiero później powiedzialem:

- No, dobra. Mów, o co ci chodzi.
- O nic, kochanic. Pomyślalam sobie, że ostatnio bylam dla ciebic bardzo niedobra. Przecież ty tak ciężko pracujesz dla nas wszystkich, a ja... Czy możesz mi wybaczyć?
- Ja nic... to znaczy tak! Znaczy, nie ma czego wybaczać. Każdy może mieć gorszy dzień. Ja też bylem dla ciebie niedobry.

Dlaczego tak powiedzialem? Przecież to nieprawda. Znowu nie umialem być twardy. Jak zawsze wystarczylo, by przemówila do mnic w miarẹ normalnym tonem, powiedziala coś milego, zalzawila oczy, wykazala minimalną chẹć naprawy tego, co tak bardzo bolalo, a natychmiast miẹklem jak puchowa
poduszka pod ciężarem glowy, zapominalem o wszystkim niczym emeryt w ostatnim stadium sklerozy i sam zaczynalem się kajać jak nawrócony grzesznik. A przecież dobrze wiedzialem, że -jak zawsze - ten okres dobroci dla męża skończy się najpóźnicj po kilku dniach.

Belkoczac jakieś bezsensowne usprawiedliwienia wycofalem się do swojego pokoju i wziąlem za prace zleconą. O dziwo, nic bylo narzekań, że ledwic przyjdę, wsadzam nos w robotę, a o żonic nic pamiẹtam. Dostalem dzbanck kawy, bez informacji, jaki to ma wplyw na moje serce, dzieci byly trzymane $z$ dala od mojego biurka i nie slyszalem wyrzutów, że jestem wyrodnym ojeem. Co więcej - wolno mi bylo nawet nic zjeść kolacji, a Jadźka nie wywrzaskiwala, że nigdy mi nie smakuje to, co ona robi.

Co dzialo się w nocy, zamilczę. Powiem tylko tyle w ogóle siẹ dzialo. Rano obudzilem się caly w skowronkach, a Jadzia byla śliczna, liryczna i apetyczna. Z niechẹcią wychodzilem do pracy. Autobus podjechal jak na zamówienie i mknal jak rakieta. Wydawalo mi się nawet, że choć korek na trasie byl taki sam jak zawsze, to wokól nas się rozrzedzal. Ale to już przywidzenie, spowodowane chyba moim stanem ducha.

W pracy bylem przed panem Krzysztofem, czym wprawilem go w niesamowite oslupienie. Już wziąl oddech, by rzucić znakomity dowcip o panu Darku, który nie może spać po nocach i w lunatycznym transic przychodzi do firmy, gdy spojrzal na mnic i... wyszedl bez slowa.

Anka przygladala mi się z uwaga. Wszystko szlo jak z platka. Kontrahenci i interesanci nie spóźniali sį̣ ani o minute, wszędzie dodzwanialem siç za pierwszym razem i nawet bylo coś slychać. Udalo mi się zalatwić dwa razy więcej spraw niż normalnie, w tym kilka takich, które ciagnẹly się od miesięcy bez wiẹkszych nadziei na pomyślne zakończenic.

Wielcy Wodzowie zaczęli dostrzegać moje sukcesy, a Maly Wódz przestal protekcjonalnic klepać mnic po ramieniu. Pod koniec dnia zaczẹto przebąkiwać nawet o możliwości podwyżki, jeśli nadal bẹdẹ pracowal tak cfektywnie.

Anka przez caly dzień uważnie mi się przygladala. W końcu weszla do mojego pokoju i Zapytala:

- Rozumicsz już?
- Co niby mam rozumieć?
- Że możesz wszystko. Otrzymaleś w darze nadludzkic możliwości.

Uśmiechnalem sie, chociaż wcale nie bylo mi do śmiechu. To już do tego doszlo? Wystarczyl jeden udany dzień, jeden dzień, w którym ujawnilem swoje prawdziwe moz̀liwości, by wszystkich zaczẹla zżerać zazdrość? Nic moga znieść, że ktoś jest zwyczajnic od nich lepszy i muszą pocieszać się bajeczkami o darze Niebios? A może kosmitów? Muszẹ ją o to koniecznie zapytać.

- Nic nie rozumiesz. To nie ma znaczenia, kto daje prezent. Ważne, co ty z nim zrobisz.
- Nie wiedzialem, że masz zdolności telepatyczne uśmiechalem się nadal, choć ciarki przeszly mi po krzyżu. Jeśli ona zna wszystkic moje myśli, to ja dziękuję. Poczulem, że się oblewam rumieńcem.
- Nie masz co się rumienić. Potrafiẹ odróżniać aurẹ myśli prywatnych i ich nie czytać. A tak w ogóle - to chodzi nie o moje, a twoje umiejẹtności.
- Uff, ulżylo, mi. I dziçkujç za docenienie moich możliwości. Czzy nic sądzisz, że należaloby zabierać się do domu?
- Ty nie wierzysz. Uwierz mi, Darek - możesz wszystko. Spróbuj. Pomyśl, co byś chcial, a to się stanie.

Już mialem powiedzieć, że chcialbym, żeby zrobila striptiz, ale ugryzlem się w język. Kto wie, jak ważna jest dla niej ta gra i do czego może siẹ posunać.

- Bylabym ci wdziẹczna, gdybyś mógl nic marzyć o czymś sprośnym. To by mnie krẹpowalo... - wyraźnie zaczerwienila się.
- No, dobra. Pomyślę sobic o czymś i co?' Stanic siç? Ty to sprawisz? - staralem się powiedzieć to jak najbardziej sarkastycznym tonem, ale jakoś mi się nie udalo.
- Nie, ty. Ty sam.
- A jaka jest twoja rola w tej calej sprawic?
- Ja cię wybralam. Nasza wczorajsza rozmowa byla próba, którą przeszedleś pomyślnic. A ja mogę ci tylko wspólczuć.

To się robilo coraz bardziej poważne i niepoważne zarazem. Postanowilem jak najszybciej zakończyć cala tę zabawẹ. Zaraz wszystko się wyjaśni, moja panno. Tylko, jakie by tu wymyślić życzenie?

W tej chwili przypomnialem sobie, o czym marzylem w bezsenne noce, gdy moglem śnić na jawic i bez żadnych zahamowań popuszczać cugli fantazji.

- Dobrze - powiedzialem nieswoim glosem - chce spotkać się z Mickiewiczem.

Nic się nie stalo. Nie huknęlo, nie blysnęlo, nie zapadła ciemność ani nic oślepila mnie nagla jasność.

Opadlem na kolana.

- Mistrzu... - glos odmówil mi posluszeństwa. Wszystkic pytania, kwestic ostateczne i pikantne świństewka, które mialem chyba od zawsze przygotowane na tę chwilę, zblakly i staly się nieistotne w obliczu Tego, Przed Którym Stalem.
- Mistrzu... - tylko tyle bylem w stanic powiedzieć. I nie bylo sensu mówić cokolwiek więcej. W tym slowie zawieralo siç wszystko - i Jego wielkość, i moje uwielbienie, i calkowita bezradnośc naszego języka, w obliczu Czlowieka, Który Powiedzial Wszystko, Co Bylo Do Powiedzenia W Ludzkim Języku.
- Mistrzu... - szepnąem jeszcze raz. Uśmiechnal się i odszedl.
- Teraz wierzysz? - spytala Anka. Skinalem glowa. Po twarzy plynẹly mi lzy.
- Dlaczego ja? - wyszlochalem.
- Bo ja już nie mialam sily. To nasz przywilej kiedy poczujesz, że ten dar staje się dla ciebie zbyt wielkim ciężarem, możesz wskazać nastẹpcẹ. Jeśli
zostanic zaakceptowany, ty będziesz wolny. Więcej zapomnisz o wszystkim. Do tego czasu masz nieograniczone możliwości, z których możesz czynić dowolny użytek - zarówno dobry, jak i zly. Jeśli jednak nie sprostasz odpowiedzialności, konsekwencje bẹdą przerażające, zwlaszcza dla tego, kto cię wybral.
- Czyli dla cicbie?!
- Nie moge więcej mówić. Musisz sam nauczyć się z tym żyć. A ja już za chwilẹ odpocznç...
- Ależ, Aniu, powiedz mi jeszcze... ' Zobaczylem jej zdumioną twarz. Patrzyla na mnic z przerażeniem.
- Darek, dlaczego klẹczysz przede mna? Co sobic ludzie pomyśla?? O Boże! Ty placzesz! Co się stalo?
- Nic. Mam tylko pewien straszny problem. Wlaśnic się modlilem, kiedy weszlaś. Zostaw mnie, prosze, samego.
- Nie wiedzialam, że jesteś religijny. Czy mogẹ ci jakoś pomóc?
- Nie możesz. Muszę sam nauczyć się z tym żyć.

To ty tak powiedzialas, dodalem w duchu, gdy nadal przerażona - wychodzila z pokoju.

Zostalem sam z niewesolymi myślami. Musialem wszystko spokojnie przemyśleć. Nic używając telefonu polaczylem się z żona, która poinformowalem, że mam bardzo pilnạ robotẹ. Nic dziwilo mnie już, że nic pomstowala, a nawet użalila się nade mna. Potem, żcby nikt mi nie przeszkadzal, przenioslem się do innego, niezamieszkalego świata i pograżỳlem się w pelnych przerażenia rozmyślaniach,

Com ja najlepszego zrobil?! Po jakie licho dalem się wciagnać w tẹ idiotyczna rozmowẹ?! Co, za diabel mnic podkusil?! I co teraz bẹdzie ???!!!

Spokojnie, tylko spokojnie. Musi być jakieś wyjście. Czy tego daru nie można się zrzec'? Ten, Który Mnic Zaakceptowal, musi mnie $z$ tego zwolnić. Nie może tak być, że jakaś zwariowana pannica strzela sobic od niecheenia palcami i Bogu ducha winny czlowiek staje przed najtrudniejszym zadaniem, przed jakim można stanać. Dlaczego nikt mnie nawet nie raczyl spytać p zgodẹ?! Przecież ja chyba mam tu coś, cośkolwick do powiedzenia?! Przecież cala ta rozmowa nie byla na poważnie. To byly takic teoretyczne rozważania. Dlaczego nikt mnic nie uprzedzil, że to na serio?! A gdzie ostrzeżenic: "Wszystko, co powiesz, może zostać wykorzystane przeciw tobic"? Gdzie mój adwokat? Z kim mam się skontaktować? Przecież ja nawet nic wiem, kto mnie zaakceptowal, ani kto może mnic od tego wyzwolić. A jeżeli...? A jeżeli. Ten Który Mnic Zaakceptowal nie jest Tym, tylko' Tamtym? Nic, to nic mógl być Zly, cala intryga byla zbyt prosta, jak na jego upodobania. Gdyby to byl Zly... no, nie wiem... podchodzilby mnie w sposób wyrafinowany, zarzucal sieci powoli i stopniowo zaciskal oka. A nie tak - szast prast i po krzyku. Alc kto powiedzial, żc to odbylo siẹ bez przygotowania? A może decyzja o zmianie pracy nie byla moja decyzja?? W szkole nic bylo czasu na takic glupie gadki, jak ta moja nieszczęsna rozmowa $z$ Krysia. A i wybór rozmówczyni nie byl chyba przypadkowy - czy równic chẹtnic jak Kryśce
opowiadalbym te wszystkic rzeczy babusowi o stu kilogramach żywej wagi i końskicj szczęce? Od zawsze wiadomo, że Zly posluguje się najpiękniejszymi kobictami.

Nicee!!! Do jasnej cholery - nie i jeszcze raz nie! Niczego nie moge być pewny, ale to jedno moge powiedzieć bez wątpienia - aż do tej pory nie mialem nawet cienia podejrzenia, że w tej calej sprawic Zly miesza. A czego jak czego - swoich odruchów i przeczuć mogę być pewny. Już dawno przekonalem się, że jeśli zaufam sobie, jeśli nie bawię się w inteligenckie kombinowanie i nie dzielę wlosa na czworo, to podejmuje dobre decyzje. Dobre także w sensie moralnym.

Wnioski są proste - nie wiem, kim jest Ten, Który Mnic Zaakceptowal, ale wiem, że nie jest to Zly. Wiem także, że to, co mówilem podczas rozmowy, która byla próbą, mialo sens i bylo dobre. Co wcale nic przybliża mnie do odpowiedzi na pytanic, jak mam postępować, jak wykorzystać ten dar, czy może przekleństwo. I czy w ogóle wykorzystać. Przecież mogę nie robić nic, żyć jak do tej pory i udawać, że nic się nie zdarzylo. Jeśli w żaden - ani zly, ani dobry sposób - nie wykorzystam swoich nowych możliwości, to nic się chyba nie stanic? Nikt za moją bezczynność nie może zostać ukarany, a calego świata nawet nadczlowiek nie jest w stanie uratować. No dobra, wezoraj śpiewalem nieco inaczej, ale naprawdę nie mialem pojẹcia, że to nie są tylko teoretyczne rozważania.

W tym momencic, nicco uspokojony, pozwolilem sobie na rzut oka na świat, który udzielil mi chwilowego schronienia. I zatkalo mnic. Takie widoki widywalem tylko w pisemkach Świadków Jehowy lub innych sekt religijnych, które staraly się nawrócić mnie obrazami raju na Ziemi. Widok nie do opisania w ludzkim języku. Wprost zapicralo dech w piersiach. Soczysta zieleń traw, przeczysty lazur nieba, poszarpane górskie szczyty spowite bialymi chmurami, krysztalowa woda kaskadami spadająca do przezroczystego jeziora o idealnie widocznym, czyściutkim piaszczystym dnic. Powietrze pachnace lasem i mlodością, sklad idealny dla czlowicka, żadnego smogu. Nie przysięgnę, ale chyba widzialem antylopy pasace się w towarzystwie lwów.

Tak musiala wygladać Ziemia u zarania swych dziejów, zanim jeszcze czlowickowi nie przyszlo do glowy oderwać się od natury i oglosić się jej samowolnym suwerenem, a raczej dyktatorem. Do takiego świata wpuścić czlowieka, to blyskawicznie przerobi go na pustynice, wysypisko śmieci i cmentarzysko zarazem. Te rozmyślania utwierdzily mnic w decyzji o nicnicrobieniu. Jeśli byloby w czyjejkolwick mocy uratować świat, to do dzisiaj żylibyśmy w takim rajskim otoczeniu jak to, które rozciagalo się przede mną. Zaiste, dla ludzi nic nic da się uczynić. Będzie to, co musi być, nawet gdyby legion takich jak ja wziąl się do szaleńczej roboty.

Podjąwszy decyzjé, pokrzepiony na duchu wrócilem do domu. Wszyscy już spali. Cicho rozebralem się i
wślizgnąlem do lóżka. Zasnąlem, ledwo przylożylem glowę do poduszki.

Przebudzilem się w środku nocy. Wokól bylo przeraźliwic cicho. Nie slyszalem nawet oddechu żony ani tykania budzika. Wszędzie panowaly kompletne ciemności, tylko w jednym micjscu na horyzoncie (na horyzoncie?!) świecila niewielka, lecz ciagle powiększająca się plama. W końcu znalazla się naprzeciw mnic. Zachlysnąlem się i chcialem krzyknać, ale moje usta byly nieme.

Przede mną stala Ania. Ale nie ta znana mi - śliczna, lecz w końcu calkiem zwyczajna dziewezyna. Blask bijacy z jej dloni rozchodzil się w promieniu wiclu lat świetlnych, a byl tak potężny, że musialem mocno zacisnąć powicki, by nic oślepnąć. Równic potężny byl Jej (Jego?) glos, który nagle zabrzmial w moich uszach:

- Otwórz oczy. To przedtem byleś ślepy i gluchy. Już nic gorszego ci nic grozi.

Poslusznie podnioslem powieki. Jasność, która bila od Niej (Niego?) nie oślepiala. Raczej prześwietlala.

- Wlaśnic skończyla się twoja próba. Zawiodleś. Wystarczyla myśl, że nic zbawisz calego świata, byś w swej pysze zaparl się zadania, które przed toba postawiono. Nawet nie pomyślaleś, że nie jesteś jedynym, że ludzkość dawno by zginęla, gdyby nie cichy trud tysięcy Wybranych. Za karę pokażę ci, co by Się stalo, gdybyś naprawdę otrzymal Dar.

Wolalbym nie opowiadać D tym, co ujrzalem: spustoszone ziemie, pola śmierci, stosy szkieletów, a na końcu - pustkę absolutną, i

- A teraz zobaczysz, co stracileś, okazujac się niegodnym. Moim oczom ukazal się korowód ludzkich dzicjów. Widzialem tych, którzy sprostali zadaniu rozpoznalem świętego Piotra, Biedaczynę z Asyżu w towarzystwic Matki Teresy z Kalkuty i biskupa Mikolaja z Nicei, Sokratesa z kielichem cykuty w ręku dyskutujacego z Janem Pawlem II, Mickiewicza pod reckę. z Krasińskim i wielu, wielu innych. Najwięcej jednak bylo bezimiennych. Chlonalem ten obraz cala dusza, by niczego nie uronić i nie zapomnieć. I znowu po mej twarzy plynęly lzy - tym razem radości.
- Na pocieszenie powiem ci, że codziennie poddajemy próbie nowych potencjalnych Wybranych. Jeden na tysiąc nie zawodzi.

Znikla. Przepadla jasność, a ja znowu znalazlem się we wlasnym lóżku. Obok w najlepsze chrapala żona, przez bezruch korytarza dochodzily glosy dzieciaków paplajacych przez sen. Tylko zapuchnięte oczy i dziwny poblask mojej skóry świadczyły, że to wszystko mi się nie śnilo.

Dzień zaczal się jak zwykle - gderaniem żony, placzem dzieci, korkiem na Trasie, spóźnieniem do pracy i nieśmiertelnym okrzykiem pana Krzysztofa, że wszyscy oczekiwali mnie usychajac $z$ tęsknoty.

Anka powitala mnie normalnie, tak jak zawsze.
Wszedlem do swojego pokoju i zamknąlem za sobą drzwi. Wreszcie moglem odetchnać i pozwolić sobie na chwilę rozluźnienia. To naprawdẹ nic bylo nic trudnego. Trzcba bylo tylko przez trzydzieści kilka lat
odstawiać tzw. dobrego. Nawet nie przyszlo im do glowy, że zlo i dobro to pojeccia tak względne. A już ten moment rozważań, kto-też-mnic-zaak-ceptowal... To byl majstersztyk kamuflażu, Oscar wszechczasów, slowem - kawalek piekielnic dobrego aktorstwa.

Teraz Mój Pan dysponuje pelnạ listą agentów wroga. Wymazanie ich $z$ historii świata nie powinno stanowić żadnego problemu. Z radości po raz pierwszy od wicków pozwolilem sobic wypuścić dym nozdrzami i powachlować się ogonem. Za chwilę zostanę ulubieńcem Mego Pana, pomyślalem i... ocknąlem się.

Anka wciąż jeszcze siedziala na oknie, za którym z wolna zapadala noc. W jej rẹce lśnila mala buteleczka.

- Skopolamina - powiedziala entuzjastycznym tonem panienki reklamujacej preparat na pryszcze. - Eliksir prawdomówności. Skuteczny i latwy w użyciu. Z nią wyciagnięcie prawdy nawet $z$ czorta to nic trudnego.

Janusz Uhma

