Bylo to jedno z těch chladných rán, kdy se svět ještě neprobudil, a jen stíny se potulovaly po tichých ulicích města. Ale v malé kavárně na rohu, kde byl vzduch plný vůně čerstvé kávy, seděla ona. Nikdo o ní nevěděl, ale ona věděla o každém v místnosti. Její oči, hluboké a temné, jakoby skrývaly tisíce příběhů. A v těchto očích bylo něco, co odráželo celé nebe, jako by byla sama součástí tajemství, které nikdo nikdy nepochopí.

Dveře se otevřely, a s nimi přišel on. Muž, kterého nikdy neviděla, ale cítila, že to je ten okamžik, kdy se jejich cesty zkříží. Prošel kolem ní, ale vzduch mezi nimi byl jako elektrické napětí. Pousmál se, ale ten úsměv byl tak záhadný, že se zdál být spíš otázkou než odpovědí.

Srdce jí začalo bít rychleji. Ne pro něj, ale pro to, co věděla, že se stane. Věděla to už dávno. Město kolem nich zmizelo, rozplynulo se v jakousi mlhu, kde existovali jen oni dva. Ona, která nikdy nesnášela změny, a on, který byl sám změnou.

„Proč jsi tady?“ zeptal se tiše.

„Protože jsem věděla, že tu budeš,“ odpověděla, aniž by se podívala, a přitom se její hlas rozechvěl.

V ten okamžik, jak se jejich oči setkaly, jakoby celý svět na chvíli ztichl. Neexistovalo nic jiného než jejich spojení. Jakýkoliv další zvuk byl jen šumem na okraji jejich vesmíru. A v tom tichu, v té prázdnotě, oba věděli, že je to začátek něčeho, co se nedá zastavit.

A přesto věděli, že to, co začnou, nikdy nebude mít konec.