Blížila sa katastrofa svetových rozmerov. Galaxia B12C sa podľa najnovších výpočtov z orgánu našej slnečnej sústavy, ktorú uskutočnila spolu s mojím rodným hviezdnym systémom, sa nebezpečne priblížila, a keďže patrí medzi menšie galaxie, naša galaxiu ju začala priťahovať. Nič by na tom nebolo čudné, ak by to bola tradičná antigalaxia, ako je naša. Lenže toto bežná galaxia nebola. Keď sme ju zamerali, vedcom nesedela do výpočtov. Keď pred niekoľkými rokmi zrazu zistili že nie je z bežnej antihmoty. Je z hmoty. Všetko sa s ňou mohlo zničiť. Antigalaxie s ktorými sme sa doteraz zrazili (za môjho života to boli asi tri) nám nijako neublížili, pre relatívne vyspelú techniku, pre ktorú sa nám podarilo najväčšie škody odvrátiť. Je síce pravda že niekoľko slnečných sústav sme museli evakuovať, pre zrážku s čiernou dierou čo sa uskutoční budúci rok. Ak sa to vôbec stane. Pred rokom som dúfala že čierna diera sa nečakane vyparí a sústava ostane v bezpečí. Teraz dúfam že bude postihnutá špagetizáciou, čo by znamenalo že nás zrážka nepostihla. Keď presne pred mesiacom dostala výsledky vedeckého ústavu, znamenali len jedno. Neodkladnú anihiláciu ich antigalaxie predpovedali s deväťdesiat percentnou istotou. Vtedy im ostával rok života. Teraz iba pár mesiacov. Obyvatelia sa o blížiacej anihilácii nedozvedeli aby nenastala panika. Takto mali za chvíľu zomrieť a ani o tom nevedieť.

„Máme presne mesiac.“ Oznámil mi dnes ráno kolega. Ten čas ubehol rýchlo. Ja som vedela že nemáme nádej. Ostane s nás energia. Nič viac. Čisté fotóny. Keby si nebola vybrala po kurze základných informácií ako prácu fyziku, nič by som nevedela. Netušila by som o blížiacej sa katastrofe a tragédii ktorá nás premení na fotóny. Nemali sme prostriedky na odvrátenie anihilácie, pre neschopnosť udržania častíc našimi nástrojmi z antihmoty. Nič po nás neostane, to bola tá najväčšia tragédia, pre ktorú som najviac ľutovala koniec. Galaxia sa pritom náraze zničí tiež, rovnakým spôsobom ako oni. Možno aj na nej žijú bytosti z hmoty ktoré čakajú na koniec, možno je obyvatelia o ňom vedia a užívajú si posledné chvíle. Možno galaxia je prázdna, pretože obyvatelia prišli na spôsob ako uniknú. Možno tam vybuchli záchvaty paniky a jej obyvatelia dúfali v zázrak. Možno sa tam modlia a vzývajú bohov a chcú aby ich zachránili. Možno nevedia ako on o ničom. Možno ich nezamerali.

Dedičstvá bolo zbytočné zanechávať, pretože sa premenia na energiu. Tou ale budeme aj tak. Aj keby sme nezomreli anihiláciou. Čokoľvek z antihmoty bude zničené. Absolútne čokoľvek. Stále nevieme technológiu a nechať informáciu do fotónov a len možnosti neutrín by boli na nič. Kto by ich zameral? Totiž aj nám robí problém detekovať neutrína. Možno existuje miesto kde to dokážu. Napadlo ma to teraz. Musíme to skúsiť. Aby niečo p nás ostalo. Máme dva týždne.

Nikdy sa nedozvieme o tých čo sú v druhej galaxii. Nemohli by sme sa stretnúť. Bola by to samovražda. Zničili by sme sa navzájom. Jedno ničí druhé. Kto vie či to vedia aj oni. Nikdy sa to nedozvieme. Nikdy nebudeme vedieť čo je potom. Elektromagnetická sila bola až príliš neúprosná. Z toho čo ľutujem vo svojom živote, je v rebríčku v top, aj toto. Nevieme čo sme zničili, nevedia čo zničia. Bude z nás energia blúdiaca po vesmíre. Čo by sa stalo keby sme zomreli? Ostalo by po nás niečo? Pomníky? Kto by na ne chodil? Alebo to bolo pre nádej. My nemôžeme vedieť čo bude. Vieme len o tomto momente. Možno sme pred sekundou boli pečené antizemiaky, len teraz sme nadobudli pamäť. Čo svedčí o minulosti? Nič, absolútne nič. Možno sme vznikli pred sekundou a o tisícinu sekundy zanikneme. Možno celá táto tragédia nebude a bol to len sen. To že sme ním zaťažený nie je dôkazom jeho existencie. Veď koľko vecí nás trápi a sú absolútne neexistujúce. Po nás nič neostane, ale ani nikto kto by sa trápil. Prečo chceme aby po nás niečo ostalo? Aby sme nežili nadarmo? Potrebujeme významy, a to na všetko úplne podvedome. Prečo by vznikali bohovia, keď už sme neboli nevzdelaný na jednej planéte? Chceli sme význam a ten sme si nevedeli vysvetliť. Všetko sa končilo a začínalo na náhode a to bolo až priveľmi deprimujúce. Tak kto by neodolal lákavej ponuke bytosti ktorá ťa zachráni a cenou je iba tvoja oddanosť? Kto by neváhal obetovať svoj čas, rodinu, prácu a priateľov len aby mal istoty. Keby sa títo obyvatelia dozvedeli o tom čo sa stane a zamlčuje zvolávali by na nás hnev svojich bohov a tvrdili by veriacim že boh ich iste ochráni.

Máme posledný týždeň. Niektorý moji kolegovia prestali chodiť do práce a doma sú v depresii, niektorý išli so svojimi rodinami na posledné dovolenky, niektorý stále dúfali v zázrak a niektorý sa rozhodli, ako ja posledné dni meditovať, spomínať a zabávať sa. Nič p nás neostane a tak aspoň niečo chcem urobiť čo som nestihla. Keď som ako dieťa stanovovala svoje životné ciele, patrili medzi nimi veci ako kariéra, cesty po galaxii aj mimo nej a nejaký dobrý objav. To všetko sa zdalo tak malicherné a prázdne, že aj v tejto životnej situácii som sa musela zasmiať. Vtedy som došla k tomu čoho je vážny nedostatok. Čím viac som si uvedomovala blížiaci sa koniec, tým menej bolo vecí dobrých. Nechcela som takto deprimujúco skončiť. Závidela som tí čo o blízkej anihilácii nevedeli. Tí mohli mať šťastie až do konca antihmoty.

Za týždeň som stihla navštíviť moju rodinu, vidieť nejaký film, na ktorý som nemala čas, rozpráva sa s pár obyvateľmi, ktorý ma vcelku prekvapili, pretože naše posledné stretnutie sa odohrali strašne dávno. Už máme jeden večer ale to som si uvedomila až keď som prišla domov. Cez týždeň som sa naposledy uvoľnila a zabudla. Ráno už nebude, ale na to som nechcela myslieť. Napísala som niekoľko listov čo budú čo chvíľu zmenené na energiu. I my. Budeme energiou. Prečo plačeme za týmto našich fotónov môže prísť ďalší? Lepšia civilizácia? Alebo budeme zanikať a vznikať a nikdy nevznikne anomália ani antigravitácia tak silná že by porazila priťahovanie opačných nábojov? Už neuvidíme. Idem spať. Počúvam tóny a viem že sú posledné. A preto teraz tie najkrajšie.

Stále žijem. Akoby som bola niekde inde. Otvorím oči a vidím že žijem. Nie som tam kde som zaspala. Som v bubline ktorá vyzerá že je vcelku pevná. Je tu vzduch. Dýcham. Vidím pred sebou osobu, ktorá je ale iná, je opačná. Antiosoba. Z hmoty alebo nejakej inej hmoty ako antihmota a hmota. Je vydesená. Niečo sa mi dalo dokopy. O vákuu čo sa pomaly rozpína až kým zničí hmotu. Som ich záhuba. Premýšľam prečo som neanihilovala a nezmenila sa na energiu. Dostala som sa do iného sveta. Nie vesmíru ale sveta. Svety sú až po všetkých hyper a megavesmíroch, svety sú a nemusia byť, pretože sú nekonečné a nemajú hranice a predsa sú. Sú vo viacerých rozmeroch, tých istých ako my a iných. Nemusia v nich platiť rovnaké fyzikálne zákony a preto v nich zrejme nikto z iného sveta neprežije. Teraz sa niečo stalo a to malo na následok anomáliu ktorá ma tu preniesla. Som krátka anomália ktorá ich buď zničí alebo zomrie. Nerozmýšľam, pretože načo by som žila vo vákuu s vedomím že som ich zničila? Asi som aj ja zasiahnutá potrebou významu. Už som bola pripravená zomrieť, a to sa nezmenilo. Takto po mne niečo ostane, alebo nič. Energia ktorá sa možno raz na niečo zmení. A možno nie. Neuvidím, ale oni dúfam áno. Už nemám zúfalstvo ani beznádej. Nemyslím si že takto to byť malo, ale z makroúrovne sa na to inak pozerať nedá. Sme malé osoby ktoré nič nespravia. Žijeme vo veľkej ilúzii. A predsa žijeme. Pre jeden moment. Pukla som bublinu. Bola tenká. Ako málo.

