Nhiều năm trôi qua kể từ buổi chiều mưa đó. Cô gái, giờ đã trưởng thành và có nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống, tình cờ gặp lại chàng trai vào một buổi chiều mùa hè, dưới bầu trời trong xanh và đầy ánh nắng. Lần này, cả hai đều khác trước: cô gái mang theo những vết sẹo từ những mối tình đã qua, còn chàng trai cũng không còn là chàng thanh niên vô tư như ngày nào.

Hai người đứng đối diện nhau, ngạc nhiên và mừng rỡ khi nhận ra người đối diện chính là người xa lạ dưới cơn mưa năm nào. Họ cùng nhau bước dạo quanh công viên, trò chuyện về những năm tháng đã qua, về những ước mơ chưa thành và những bài học họ đã học được từ cuộc đời.

Dưới bầu trời xanh, chàng trai bất ngờ hỏi: “Em có tin vào duyên phận không?” Cô gái ngước nhìn anh, ánh mắt đầy cảm xúc. “Có lẽ em tin,” cô trả lời nhẹ nhàng, “Nếu không phải duyên phận, làm sao chúng ta có thể gặp lại nhau thế này?”

Họ ngồi lại trên một băng ghế dưới tán cây, cùng chia sẻ về những nỗi buồn và những tổn thương của mình. Cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể mở lòng với người đã từng gặp nhưng lại xa lạ, như thể đây là một khoảng lặng giữa cuộc sống bận rộn, cho phép họ nghỉ ngơi và tìm lại chính mình.

Ngày hôm ấy kết thúc khi ánh hoàng hôn dần buông, ánh sáng đỏ rực bao trùm cả không gian. Trước khi rời đi, chàng trai nắm lấy tay cô gái, trao cho cô một cái nhìn đầy hy vọng. “Lần này, chúng ta sẽ giữ liên lạc chứ?” anh hỏi, ánh mắt chứa chan cảm xúc. Nhưng cô gái chỉ mỉm cười, không trả lời, rồi quay lưng rời đi. Trong lòng cô, một nỗi sợ mơ hồ rằng duyên phận chưa sẵn sàng để họ ở bên nhau.