Už ve výtahu jsem cítil vnitřní vzrušení z blízkosti tohoto okamžiku. Snažím se to moc nedávat najevo, protože vím, že mě čeká dlouhá cesta. Ale ten pocit, že už se to již nyní děje. Jsem připraven mačkám kliku a otvírám dveře.

Z místnosti se line meditační flétna a vůně tyčinek a hlas mé matky mě zve dál a představuje sám sebe. Vím vše, co jen bych měl vědět, ale stejně znovu všemu naslouchám plně ponořen v matčině hlasu. Všechno je tak jak má, a Lila je mnohem krásnější, než jsem čekal. Jen tak se vznáší uprostřed místnosti. Nádherně září a plná barev. Jen ji uvidím, v srdci zažívám poskočení a tělo prožívá radost.

Je to přesně tak jak jsem si představoval, jen s tím rozdílem, že nyní se to i skutečně děje.

Sedám si k Lile na zem a hlavou mi běží myšlenka co vše se uděje, ale vím že jsem připravený a těším se na to. Konec konců, dozvědět se celý svůj původ a poprvé nahlédnout za oponu existence, je ten nejposvátnější rituál, na kterém je založena celá naše existence a tím že ho podstoupím, nebudu již dítětem, které se učí jak dospět, ale dospělým, který nikdy nepřestane si hrát. To je tedy alespoň moto a ideál.