Bylo krásné letní odpoledne. Slunce neúprosně svítilo. Mladá dívka, kolem 18ti let, seděla ve stínu velkého starého dubu v parku, v uších sluchátka, zády opřená o kmen stromu  a kolena přitažená k sobě. O kolena měla opřené desky s bílým papírem, v ruce tužku. Začala malovat. Slabounké čáry, tenké jako nitky, představovaly vlasy. Pak trochu protáhlejší obličej, pár uší, uprostřed obličeje nos, a pak…oči. Krásně a pravidelně kulaté, delší řasy…pak pusa. Protáhlá do úsměvu, ukazující řadu krásných rovných zubů. Potom namalovala krk, obočí, vše lehce vystínovala a portrét byl hotov. Na papíře se na ní usmívala její mrtvá mamka. Při vzpomínce na ni dívce ukápla slza. Do rohu kresby připsala datum, a kresbu uložila do svých desek. Odložila papíry a tužku a dívala se na nebe. V uších poslouchala svou oblíbenou skupinu Imagine Dragons. V hlavě jí vyvstala známá tvář. James. Ty blankytně modré oči si bude pamatovat celý svůj život. Ach, tak moc jí chyběl. Jeho objetí, sladká slova… než odešel do X-Faktoru, bydlel hned vedle ní. Každý den odpoledne trávili společně. Potom ale odešel. Odstěhoval se do Londýna, a na ní zapomněl. Když náhodou přijel do Canterbury, bylo to většinou v týdnu, a to byla dívka na koleji v San Francisku. Studovala tam. Teď se ale vrátila na prázdniny k otci, který se bude zítra ženit. Byla ráda, že už otec nebude sám, zatímco ona bude na koleji. Dokonce se jí jeho nová přítelkyně líbila.

Z přemýšlení jí vytrhl štěkot, který slyšela i přes písničky. Vyndala si sluchátka a rozhlížela se. Pohled padl na psíka, který k ní přiběhl a olizoval ji. Podrbala ho za ouškem. ,, Ahoj, krasavče, kdepak se tu bereš?“ a rozhlížela se po majiteli. Nikoho však neviděla. ,,Štístko? Kde jsi?“ slyšela volání. Ten hlas jí přišel hrozně povědomý. Vzala psíka do náruče, do tašky hodila věci a šla po hlase. Srdce se jí zastavilo, když spatřila toho blonďáčka. ,,Ahoj, ty jsi našla mého Štístka“ přiběhl k ní James. ,,A..ano, našla. Nebo spíše on našel mě“ podala mu pejska do náruče. ,,Přijdeš mi povědomá. Neznáme se náhodou?“ zeptal se.   ,,Ne, určitě ne“ zavrtěla hlavou a sklopila zrak. Bohužel zapomněla na ten řetízek, který jí visel na krku. ,,Ten čtyřlístek…“ zašeptal James. ,,Promiň, musím jít“ vyhrkla najednou dívka a utekla domů. Doma spadla na postel a začala brečet. Na dveře zaklepal otec. ,,Zlatíčko, co se děje?“ sedl si k ní a hladil ji po zádech. ,,Ale nic. Chybí mi máma“ zalhala dívka. ,,Já vím, Jessico“ řekl otec smutně a objal dívku. ,,Až ti bude lépe, přijď za námi dolů. Musíš si vyzkoušet šaty na zítra. A večer přijde návštěva, tak si vezmi na sebe něco hezkého“ pohladil ji naposled po vlasech a odešel.

Jessica ještě chvíli ležela v posteli na zádech a prohlížela si album fotek, na kterých byla ona s Jamesem a vzpomínala. Po té odložila album, a šla do koupelny. Dala si hodně dlouhou horkou sprchu, umyla si pořádně vlasy a celkově se zkulturnila. Po té sešla v lehkých letních šatech dolů do obývacího pokoje, kde už čekala Valérie, její budoucí nevlastní maminka. ,,Ahoj Jess“ usmála se na ní. ,,Ahoj Val“ pozdravila Mary a oplatila úsměv. Měla Val ráda. Valérie jí podala šaty pro družičku. ,,Mohla by sis je prosím vyzkoušet?“ prosila Val. ,,Ale samozřejmě“ vzala si šaty a šla ke schodům. Pak se ale otočila. ,,Val?“ zeptala se. ,,Ano?“ otočila se na ní Valérie. ,,Jsem ráda, že si táta vezme zrovna tebe. Mám tě ráda“ přišla k ní a objala ji. ,,Já tebe taky zlatíčko“ hladila ji Val po zádech.

Jess si v pokoji navlékla blankytně modré družičkovské šaty a obula si modré boty na podpatku, které k těm šatům patřily. Pak sešla dolů. ,,Pááni“ vydechl její otec. ,,Vypadáš jako tvoje maminka“ objal ji. ,,Děkuju tati. Tak co, mohla bych být družička?“ zeptala se se smíchem budoucí nevěsty.  ,,Vypadáš úchvatně. Takovou družičku nám budou všichni závidět“ usmála se Val. Po té se Jess šla převléknout, kvůli té návštěvě. Šaty pověsila do šatníku, boty schovala do šuplíku a vytáhla úzké černé džíny, bílé tričko se zeleným čtyřlístkem, jemně se namalovala a už utíkala do kuchyně pomoct Valérii s večeří. Rozdrnčel se zvonek. ,,Já tam dojdu“ křikl otec. Jessica přešla přes chodbu a zastavila se. Viděla Jamese, tedy jeho záda. Rychle se schovala za roh, a rukou pohladila čtyřlístek, který od něj tenkrát dostala. Pak si ale dodala odvahu a šla dál. „Zdravím“ pozdravila vychovaně návštěvu. „Ahoj Jessico“ usmála se na ni Jamosiva matka, a lehce ji objala. ,,Jessico?“ zeptal se James zamyšleně,když v tom se Jamesovi rozzářili oči. Prudce ji objal. ,,Už v tom parku jsi mi byla povědomá. Máš pořád můj čtyřlístek“ zašeptal ji do ucha.

Všichni se posadili v zahradě ke stolu, Valérie a Jess přinesli mísy s jídlem a mohlo se večeřet. Jess seděla naproti Jamesovi, který ji pořád pozoroval. Hodně si povídali, co dělali celé ty roky, a tak. ,,Tati, Val, mohla bych se jít na chvíli projít?“ vstala najednou Jessica od stolu. ,,Jistě zlatíčko“ usmála se Val a přikývla. Jess si v chodbě vzala mikinu a šla. Doběhl ji James. ,,Lhal jsem ti“ řekl najednou. Jess se na něj otočila. ,,Cože?“ nechápala. ,,Dneska v tom parku. Pamatuju si tě pořád. Chtěl jsem jen vědět, jestli si pamatuješ ty mě“ vyhrkly mu slzy. Dívala se na něj. Zvedl pohled a díval se na ni. Přistoupila k němu. ,,Na tebe bych nikdy nezapomněla“ zašeptala. V tom James udělal něco, po čem toužila celá ta léta. Přiblížil se k ní na několik milimetrů. Cítila jeho dech. Spojila jejich rty. Po chvíli se odtrhli. „Pokaždé, když jsem se vrátil domů, nebyla jsi tu. Tak moc jsi mi chyběla. Hrozně moc ...“ šeptal, z očí se mu kutálely slzy. Jess zvedla ruku a setřela mu slzy z tváří. „Jo, chodím na střední do San Franciska, jsem tam na koleji… Vždycky jsi sem jezdil, když jsem byla ve škole“ řekla mu tiše. „Pořád jsem na tebe myslel“ chytl ji za ruku a díval se jí do očí. „Já na tebe taky.“ usmála se Jess.  „A co bude dál?“ zadrhl se mu hlas. Jessica pustila jeho ruku. „Já...já nevím“ pípla tiše. James si ji k sobě znovu přitáhl. „Něco vymyslíme“ zašeptal a objal ji.