—HIER begint de aangepast vloeiende versie—

Hij voelde een beklemming op zijn borst, alsof de energieën die normaal gesproken vrij en licht als wind door takken stroomden, zich samenspanden — met stevige knopen in zijn lijf tot gevolg. Het was alsof oude wijze tijden hem iets probeerden in te fluisteren, maar hij was niet in staat de boodschappen die hij ontving op waarde te schatten. Overal op zijn lichaam verschenen rode vlekken. Had het soms met deze vervloekte plek in het bos te maken?

Was het soms een heilige plek die hij, onwetend, met zijn aanwezigheid had ontheiligd?

Was het mogelijk zich schuldig te voelen zonder notie te hebben van de heersende mores, wetten of wetmatigheden?

Hij wilde, als rechtgeaarde burger, wel degelijk aan alle eisen voldoen. Maar de tekens waren zo vaag dat hij niet begreep wat er van hem werd verlangd.

Hij dwong zichzelf geen afvallige te zijn in de strijd tegen het duister.

Toegegeven, van sommige wetten had hij geen benul — laat staan van hun reikwijdte. Hij was eigenlijk nooit goed in staat te duiden wat er precies van hem verlangd werd.

Alleen puur instinctief gedreven wezens leken nog dat onbetwistbare gevoel van de juistheid der dingen te bezitten. Mogelijk dient het instinct als heilig richtsnoer wanneer de frontale hersenkwab geen rol van betekenis speelt. Wanneer de regels van het instinct terzijde worden geschoven, kan het slecht met je aflopen.

Hij wist dat hij buiten de lijntjes van de Instinctieve Wil had gekleurd. Waarom moest hij zich verantwoorden? Hij had geen notie van wat ten grondslag lag aan de juistheid der dingen. Hij volgde slechts op wat hem te verstaan werd gegeven.

—HIER eindigt de aangepast vloeiende versie—