Érkezés

|  |
| --- |
| *A Középvilág végén, az államalapítás korszakában köttetett egy szerződés, melyet vérrel írtak alá.  A békét kötő felek nem voltak mások,  mint a Kroll-medence hét törphercege,  s Nívian, a bujdosó tündék királya.  A paktum a szükség gyümölcse volt, aminek magjából új állam sarjadt, Ainonnan.  Ainonnant a Bölcsek irányították (a hét  herceg, s a tünde nemzetségek* *vénjei).[…]*  *A múlt, csak úgy, mint a jövő, homályba  borult számukra, így a területeket, hová nem jutott el a Szent Korona fénye, Homálynak nevezték el. […]*  *Esküjük tehát Ainonnan alapítólevele lett, mely kimondja a Bölcsek uralmát, a koronázási ékszerek szentségét (korona, alma, jogar),  és a király személyét (Nívian, a bölcsek  bölcse).*  *Orihone szerződés: Első paktum (tündezáradék)  Középvilág, jelöletlen év* |

- Mi ez a vakító fény? – morfondíroztam, miközben a fagyos szél bebújt mellém a pokróc alá. - Apa megint nyitva hagyta az ablakot. Elég nagy legény vagy – mondaná ő – csukd be az ablakot te magad. Igaz, hogy meg tudom mutatni a nagyapának az ujjaimon, hogy hány éves vagyok, de könyörgöm: még csak nyolc múltam, fel sem érem a párkányt.  
 - *Akkor talán keltsd fel nagyapát, hogy csukja be azt a fránya ablakot és hagyj aludni!*  
 - Még mit nem, Kraasah! Apának egyre többet kell vadásznia, nagyapát pedig nem szabad kikelteni az ágyból. Kifárasztja az a sok „permahajder” munkás a földeken… Vagy hogy szokta mondani…

*- Ezt mind ki tudtad találni azzal a nyolcéves fejeddel, de annyi nem jut eszedbe, hogy odatolj* *egy széket az ablak elé, hát fagyj is meg!* - Ez az! – pattantam fel az ágyból. – Odatolom a széket – a szobát nyomasztó szürkére festette a bekandikáló holdvilág. Nem volt más az ágyak mellett, csupán egy szék, asztal, felette pókként ingadozó olvasólámpa és egy-két gyertya. Odaérve a nálam kétszer akkora székhez, elszörnyedve néztem a famonstrumot, de belekapaszkodtam a támla közepén tátongó lyukba, és elkezdtem tolni. A deszkapadlón végigcsúszó lábak sikítva parancsoltak megálljt.  
 - *Szép volt, gyökér!* - gúnyolódott a félálomban lévő Kraasah. A vörös bőrű kislányt gombolyagként fonta körbe fehér haja.  
 Becsuktam az ablakot, elhúztam a függönyt, és visszafeküdtem puha ágyam ölelésébe. Csend honolt, s már nyitott szemmel sem láttam mást, mint cikázó feketeséget, mikor motoszkálásra lettem figyelmes.

Szőrös, ízelt lábak nyúltak alá a magasból, s egyenest nekem rontottak. Nyolc fekete pont villant fel abból a mély homályból, aminél azt hittem nincsen sötétebb ezen a világon. A szörny érdeklődve pislogott rám. Súlyos potrohát a lábaimon éreztem, mikor észbe kaptam. Szívem zakatolt, de hiába, mozdulni sem tudtam. Pupilláim tágra nyíltak, pislogni sem mertem. Éreztem, csak pillanatok kérdése, mire kirajzolódik előttem az ocsmány pofa, mely gyermekhúsra éhes. Jó ideje néztük egymást az óriási förmedvénnyel, amikor megmozdult valami odakint. Megtörtem a szemkontaktust, hogy kiderítsem, mi volt az. Mivel csak a fejemet tudtam mozgatni és a függönyt az imént húztam el, nem jutottam sokra, így visszafordultam. Ám addigra a lény eltűnt. A vér újra utat nyert zsibbadt végtagjaimba, jelezve, hogy nem csak a képzeletem játszott velem.

Feltápászkodtam az ágyból, elindultam a hang forrása felé.

– Bárhol jobb, mint itt – gondoltam.

Kilépve a balkonra, megláttam hátulról egy férfit. Ruhája szakadt volt, oldalán parázsként villódzott a sárga fény, ami lentről, talán a földszintről érkezett. Hajába fa- és sárdarabok ragadtak, mely csapzottan omlott vállára. Fülei hegyesek voltak, de fáradtan kandikáltak ki alóla. Az előbb egy gyilkos pók, most meg ez az ismerős, mégis idegen alak. Furcsállhattam volna a hirtelen váltást, de nem tettem… Valahogy mindez természetesnek hatott.

- Már nagyon késő van, apu - csámborogtam oda, majd átöleltem. Olyan gyanús volt az egész. Jéghideg bőre rothadt szagot árasztott, nehézkesen vette a levegőt, ám ezt már túl későn vettem észre. Ösztönösen ellöktem magamtól, mire ő is megfordult. Tompának éreztem magam, minden olyan lassan történt, mintha az idő velem együtt pihent volna le. A rémség arcáról cafatokban lógott a bőr, egyik szeme helyén vöröses lyuk tátongott, fogai közti szünetekből gennyes lé csorgott a földre. Karja megnyúlt ujjakban és hosszú karmokban végződött.

A kisimult vonások ingerült grimaszba fordultak, ernyedt üvöltése megtörte a varázst. Éles karmaival nekem rontott, de szerencsémre nem ért el. Gondolkodni sem tudtam, hiszen a csapás elkerülésének ára volt. Lezuhantam, s egy pillanattal később már a földön heverve szemléltem a mellettem pirosan csillogó követ.

- Az a vérem? - a teraszon vánszorgó mutáns is leesett, és felém kúszott négykézláb. Nem éreztem a jobb térdem. - El fog kapni!

- *Mozdulj már meg!* - szólt a fejemben Kraasah. Feltápászkodtam, fél lábon bicegtem az épület bejárata felé. Hiába sajgott a lábam nem állhattam meg. Túl éles kanyart vettem a ház sarkánál, így megcsúsztam a harmattól nedves füvön, beleütközve egy másik véres behemótba.

Hátrahőköltem, ám hiába. Körbevettek.  
 - Daemon, bukj le kisfiam! – apa állt nem messze tőlem, tegezzel a hátán, kezében két nyílvesszővel. Pattanásig feszült az ín a mutató és középső ujja között, majd a vesszők eltűntek. Tompa reccsenés, amit még egy követett. Az egyik átszúrta a felém harapó szörny arcát. Nagyot puffant a földön.

Tágra nyílt pupillái egyenesen rám meredtek, mégis a végtelent pásztázták. Ismét elkapott az a furcsa érzés. Az idő egyenesen megállni látszott, a hangok, villódzó árnyak pedig a távolba vesztek, mikor a ***bestia*** tekintetében megbúvó üresség elért hozzám.

Miután megérintett, egy pillanat alatt elnyelte az egész világot.

Hiába pislogtam, a feketeség nem tágított. Reszkettem, s éreztem, ahogyan a pára fellegekben távozik minden lélegzetvételnél, mégsem láttam semmit. Pánikszerűen tapogattam a fekete semmit, ám a láthatatlan, megfoghatatlan erő, mely hozzám ért, most magába zárt. Féltem, egyenesen rettegtem. A pók csápjai puha bársonynak tűntek ehhez a jeges ürességhez képest.

Ekkor egy kicsiny fénypont gyúlt a távolban, mely lángba borította sötét börtönömet. A véget nem érő űr sarka kristálykék lánggal lobbant fel, s égett hamuvá egy szemvillanás alatt, nem hagyva mást maga után, mint parazsat és néhány kristályos árnyalatú bolyhot. Ekkor meghallottam a másik szörnyeteg halálsikolyát, ahogyan a beléhatoló vessző hasonló színnel gyulladt ki. A rémség torkából feltörő dühödt, mély morgás agóniába csapott át, majd nem maradt belőle más, mint egy porkupac.  
 - Jönnek még. Fuss nagyapához! – visszatekintettem. Apám kardot rántott, melyre törp rúnákat véstek. A fém barázdái a szélrózsa minden irányába tükrözték a hold sugarait. Rémségek tucatja jelent meg a házat körbevevő erdőből. E látványtól megrémülve vetettem be magam az ajtón. Ekkor elém rogyott egy égő gerenda. Hátraestem és bevertem a fejemet. Fölöttem az emelet heves lángok tengerében fulladt. Egyre kevesebb volt a levegő, minden elhomályosult.

A hátsó bejáraton át belépett valaki. Egyetlen legyintésére a forró lángok helyén kristálykék fényfoltok nyaldosták a szenesre égett deszkákat. Félelem töltött el, de minden megváltozott, amikor megszólalt a muzsika. Olyan taktusok csendültek fel, miket soha nem hallottam. Lelkem mégis örömódát zengve üdvözölte azt.

S ekkor hirtelen kialudt minden fény.

֍֍֍֍֍֍֍

Sötétség ölel körül, nem látok semmit.

Aztán hirtelen nagy levegő.

Felpuffadt gyomrom lassan leereszt, helyette szomjas tüdőm fellélegezhet. Csupán bizsergő árnyak cikáznak lágyan körülöttem, s a fémes kerék csikorgását hallom, amint kiáltva gördül végig az alant elterülő sínen.

A pulzusom megugrik a rémálom utóhatásaként, de rá kell jönnöm, hogy ez csak egy gyermekkori álom. Vagy mégsem? Elhessegetem a rémisztő gondolatokat, de visszaaludni már nem tudok.  
 Szép lassan kinyitom a szemem. Az üres fülke homályosan rajzolódik ki előttem. Nyújtózkodom, ízületeim hangosan ropogva veszik tudomásul, hogy újra munkába kell állni. Még kábán ásítok egyet, és kitekintek a karcos ablakon: vékony arcélre feszített, fehér bőr, melyre furcsa ábrákat rajzolt a bőrülés mintázata. Szalmaszín hajam alól kilógnak az átlagnál kissé hegyesebb füleim, piszkoskék szememből rémület üldözte el a nemrég még ott ólálkodó fáradtságot.

*– Sokszor feltetted már ezt a kérdést nagyapának. Mindig ugyan az a válasz: csak egy egyszerű tűz volt és az apád nem ekkor tűnt el.*

*- Mi van, gyökér, már megint rosszat álmodtál?  
 - Hallgass Kraasah! Ez nem a te dolgod…  
 - Onnantól kezdve igen, hogy én sem tudok jót szundítani, miközben a te rémálmodba ragadva szenvedek.  
 - Ha-ha-haum…*  
 - Te még gondolatban is képes vagy ásítani? Elképesztő…  
 Először unott ábrázatomat veszem észre visszatükröződve az üvegről, nemsokára azonban különös látvány tárul elém: kormos felhők színezik szürkére az omladozó épületeket. Az azonos mintára épült lakóblokkok egyes házai itt-ott hiányoznak. A napsugarak utat törve a mindent benőtt növénytakaró résein, sorvadt fényforrásként világítják meg a Menekültgettó utcáin sétáló embereket.

Otthon a tanyán nagyapa rengeteget mesélt már az itteni népekről, s arról, hogyan kerültek ide.   
Más lehet, hogy a nyomort látja ebben, de én a lehetőségeket. A romok között megbúvó otthonokat, a koszos sikátorban rohangászó gyerekeket: az életet, ami lassan, de biztosan tölti fel a halott város porhüvelyét.

Messziről öblös harangszó csendül, s a távolban hatalmas toronyórát veszek észre, majd hirtelen újra sötétség. Beértünk egy alagútba. *Hogy fog menni az egyetem? Egyáltalán milyen lesz iskolába járni vagy egy igazi órán tanulni? Milyenek lesznek az osztálytársak? Akadályozni fog az a kihagyott hónap? Ha hamarabb megkaptam volna a felvételi levelet… Mindegy! Ezen már nem tudok változtatni.*  
 *- Emiatt ne aggódj, öcskös, én mindig ott leszek neked!  
 - Na, látod, pont ettől féltem!*  
 Fényár tölti be a helyiséget, és recsegő hang szól a hangszóróból. „Az Orihone vasútállomás következik. Az MV társaság köszöni bizalmukat, valamint tisztelettel kéri az utazóközönséget, csomagjaikkal együtt hagyják el a szerelvényt. Viszont látásra.” Összeszedem a szétdobált cuccaim, magamra veszem ócska szövetkabátom és nyakamba csavarom a sálam.

"Végállomás!" - hallom a rekedtes kalauz vonítását. Leszállok, mögöttem senki sem jön. Miközben lelépek a peronra a csikorgó lépcsőről, szemem sarkából még látom az MV feliratot a rozsdás vagonon.  
 Kilépve az állomásról már nem a homályos petróleumfény, hanem a város hajnali derengése hívja munkára az egyszeri embert. Körbetekintve kőpalotákat látok míves vésetekkel. A felkelő nap sugarai halványan nyaldossák az ezeréves macskaköveket.  
 - Hát itt vagyunk – gondoltam és elindultam a Daunaui Egyetem felé.

Az új fiú

|  |
| --- |
| *Az állam megalakult, s konszolidálódni látszott, ám központjáról még heves viták folytak. A Muantain- medence kőfejtői (Thraur herceg népe), drágakövek- kel telt bányáik mellé akarták telepíteni az új főbárost; jogos jussuknak nevezve az előkelő rangot. […]*  *Az O’daun és O’daunau hegység törpjeinek (viszálykodó hercegségek, melyet a törpök királyának személy köt csupán össze) semmi sem számított,  csak a másik kezére ne kerüljön az értékes zsákmány. […]*  *Így marta egymást ez eddig szorosan összetartó  törp nép, mikor a Bölcsek Bölcse (Nívian)  ismét felszólalt. Egy városra mutatott a tárnák mélyén talált ősöreg térképen. A hajdan hatalmas város tündeemlékezet óta lakatlan volt. A Daunau folyó és a Muantain-medence fogta közre, így ideális volt mind a kereskedelem, mind az építkezések megkezdésének szempontjából. […]*  *A várost Orihone-nak keresztelték, mely keverék szó a törp óvilág (O’ridur) és a tünde új remény (Lashone) szóból.*  *Orihone szerződés: Második paktum (Orihone záradék)  Újvilág, Orihone nyomda (115, Arath 15. napja)* |

Verőfényes reggelre virradt Ainonnan szabad népe. A világ pusztulása után fennmaradt utolsó társadalom ékköveként ragyogott a főváros. Évtizedeken át tartó megszilárdulás után végre nekiláthattak egy hajdani település felújításának. A törpök művészi tudását és a tündék vezetőképességét az emberi munkaerő fáradhatatlan teljesítményével kombinálva építették fel elsőként a királyi palotát, melyet Muantainnak neveztek el. A kőkolosszus farkasszemet nézett teremtő atyjával, a város határán tornyosuló medencével, melyről nevét is kapta.  
 A tornyok és kupolák labirintusában élt e szabad ország vezetője, Nívian, aki a tündék királyából hamarost az egész országévá vált. Külseje megnyerő volt, akár csak személyisége. Bár egy évvel sem tűnt többnek kétszáznál, a vékony, búzakalász színű szemöldök alatt olyan tekintet figyelt, mely sokkal több telet megélt már. Halvány mosolya mindenhová magával kísérte, ám arca derűtlen és távolságtartó volt. Selyemruhái tiszteletet parancsolóan feszültek kecses, ám erőteljes testén; a palást, végigkövetve vállának széles vonalát úgy omlott hátára, akár hajtincsei a palástra.

Napi rutinjának elengedhetetlen része volt a hajnali kelés, melyet felesége folytonos matatása biztosított a szomszédos ruhateremben. Titánia még a legátlagosabb napokon is pompában fürdőző ruhák sokasága közül válogatott. Furcsállotta ezt kissé Ainonnan vezetője, mégsem adott hangot nemtetszésének. Végül is, ők a királyi pár, viselkedjenek is úgy.  
 Miután magára vette Titánia által kiválasztott szettjét, melynek színkódja tökéletesen illett párjáéhoz, elindult legkisebb lányuk szobájába. Nanrizza alig múlt tizennégy, de már az egyetem elsőéves hallgatói státuszában díszelgett, ami nagy szó. Csupán pár éve készült el a négy épületből és egy istállóból álló gyakorló-oktató intézmény, de már megalapítása előtt letisztázták az alapszabályokat. A tanulmányaikat megkezdő diákok alsó korhatárát tizenhatodik esztendejüket betöltött fiatalokra korlátozták, ami alól egyvalaki menthetett csak fel, a király.  
 - Jó reggelt – Nívian, mint mindig, most is modorosan beszélt lányával, tekintetében mégis látszódott a lánya iránt érzett szeretet. Mikor belépett a szobába elkerekedett szemmel nézte, ahogyan legkisebb gyermeke szipogva fúrja magát párnája mélyébe. Nanrizza testalkatát anyjától örökölte, de haja és szeme az apjáé volt. A mindig akaratos kislányát most látta először ilyennek. Ahogyan ott feküdt összegubózva, a nyállal és könnyekkel áztatott párnát szorongatva törékenynek tűnt. Nívian nem tudta, mit kell tennie ilyenkor. Mikor idősebb lányával, Novával történt hasonló eset, Titánia kimentette az egyre kínosabbá váló szituációból. Kimért léptekkel közelített, hiszen politikai pályafutása alatt megtanulta: a határozottság mindennél fontosabb. Leült Nanrizza mellé és gépies mozdulatokkal simogatni kezdte a lány hátát, mire az keservesen felzokogott. Ainonnan királya nem tudván, jó vagy rossz úton haladt, inkább a szavak mezejére lépett – Mi lelt téged, drága gyermekem?  
 - Muszáj ott-ott-otthagynod az osztályt? – nézett fel az aranyhajú csöppség, hatalmas kerek szemeivel édesapjára. A semleges színű hálóing gallérja átázott a könnyben úszó, kerekded arcától.  
 - Sajnálom, gyermekem, de a kötelesség elszólít – zárta le mondandóját Nívian, mielőtt még vita kerekedett volna belőle. Lágyan és megértően szeretett volna beszélni lányával, de az nem ő volt. A beletörődés, vagy a szűnni nem akaró simogatás miatt, de sikerült lenyugtatnia lányát. Nanrizza nagy levegőt vett, úgy folytatta.  
 - A többi tünde folyton piszkál! Nem hagynak egy nyugodt percet; pedig ők a szolgák, én meg a királylány! – motyogta el a végét.  
 - Ilyet még egyszer meg ne halljak, kisasszony! – apja mondandója monotonnak hatott. Értetlen grimasz ült ki Nanrizza arcára. Semmi megdorgálás, csak közli a tényeket – ez nem az apjára vallott. Bár az Orihone Paktum, mely egyfajta alapítólevélként szolgál, kimondja az egyén szabadságát és a fajok közti egyenlőséget, a király jól tudta, hogy a köztudatban egészen máshogy vélekednek. Nívian elmerengett a nyomasztó gondolatokon, ám ezek után megenyhült, tőle teljesen szokatlan, lágy hangon folytatta. – Kérd meg a nővéredet, hogy segítsen neked. Tartsatok ki egymás mellett, mint két jó…  
 - Nova sohasem áll az én oldalamon! Igazándiból soha nem áll ki senki mellett.  
 Ekkor zaj csapta meg őket a lépcsősor felől. Sietős léptek és azokat gátoló másikak visszhangja kergette egymást a kőfalak között. „Álljon meg, oda nem léphet be!” – hallatszott tompán. „A király egyik tanácsosától jövök olyan üzenettel, ami nem tűrhet halasztást.” – zihálta a másik már az ajtó előtt. „Rendben, látom az iratai megfelelőek, de ebbe a szobába akkor sem…” – és már nyílt is az ajtó.

Nyurga alak lépett be a szobába. Hosszú fülei kilógtak a gombos tetejű sapka alól. A futár zöld ruháján a posta jelvényét, egy szárnyas borítékot viselt plecsni formájában. Vállán nyitott oldaltáska lógott, tele tekercsekkel és becsomagolt levelekkel, amiket éppen bogarászott. Mikor megtalálta a keresett címkét és felnézett, elszörnyedve bámult a királyra és a hálóingben parádézó lányára. Hirtelen észbe kapva, térdre vágta magát, szemeit kezével takarta, melyben a boríték hevert.  
 - Khm… Bocsásson meg királyi felség, hogy ilyen… khm… illetlenül megzavartam – sem Nívian, sem Nanrizza nem zavartatta magát túlságosan.   
 - Fáradjon ki a tanácsterembe és megbeszéljük a részleteket.  
 - Igen is, királyi felség! – hajolt meg, majd óvatosan, de sietve hajtotta be az ajtót maga után.  
 - Sajnálom, de…  
 - A kötelesség szólít. Tudom, hallottam már néhányszor… - ölelte magához újra a párnát, amint visszanyomta magát az ágyába. Nívian nem tudta, hogy szavai elértek-e lányához. Sok ideje először sajnálattal telepedett szoborszerű arcára; ám ezt az ágyneműbe burkolózott Nanrizza nem láthatta.

֍֍֍֍֍֍֍

A Menekültgettó közepén – egyáltalán nem túlozva mondhatom – ékeskedett egy tér. A nemrégiben lekövezett, terület, az azt körbevevő boltok és a közöttük magasodó Terren Kollégium kilógott a rég lepusztult városrész látképéből. Az Egyetem térnek keresztelt kerületből egyenes út vitt a Bölcsek útjára. Az oda vezető, hasonlóan felújított utcát, sűrűn összeszögelt, karókból rögtönzött fal választotta el a romok lepte környéktől.

Viktor és Nessela hajnalhasadtakor indultak el a kollégiumból, melyet a kovács tündék nemzetségéhez címeztek. Élőhalottként sétáltak végig a gyertyafénytől pislákoló ablakok mellett – legalábbis Viktor biztosan, hiszen ő vámpír volt. No, de milyen vámpír éli nappal a mindennapjait, kérdem én s Ainonnan egész népe. A fiú sima bőre hófehéren ragyogott, csupán tekintete tanúskodott a megélt évszázadokról, bár az sem mindig. Szemében huncut fény villant minden egyes alkalommal, amikor borsot akart törni valaki orra alá… vagyis minden második percben. Haja hosszan nyúlt végig arcán, nem szerette, ha sokan látják. Azt gondolná egy átlagos ainonnani lakos, hogy aki ennyi ideje él, annak biztosan rengeteg pénze van, s ebben igazuk volt, ám Viktor nem az a fajta vámpír volt, aki szerette mutogatni a vagyonát. Emberi élete folyamán is sötét sarkokban bujkált, és baráti társaságban tudott feloldódni igazán. Ezt a szokását csak felerősítette az utálat és bizalmatlanság, amit halhatatlansága billogaként hordott magán.

Viktorral egyetemben más vérszívókat is befogadott ez a világok pusztulása utáni társadalom. Köztük az egyetem történelem tanárát, Viktor teremtőjét, Félix Einguardot. Félix, vagy ahogyan a helyi lakosok nevezik, a fiatal matuzsálem, hívatlanul jelent meg a királyi audiencián – a rossz szájak szerint fürdés közben megzavarva az uralkodót. A Bölcsek Bölcse rögtön meggyőződött róla, hogy jobb egy ilyen barát, mint ellenség. Sok feltételt szabott Ainonnan uralkodója az olyannyira félt faj megtelepedésének, de azok, kik betartották a törvényi rendelkezéseket, otthonra lelhettek a Kroll-medence, vagyis az országot körbevevő hegységek takarásában. Az egyik ilyen kikötés a fajukról való tudás átadása volt, amit Félix túl nagy örömmel biztosított.  
 Nyolc kötetnyi információt adott át – néhány rejtélyesen eltűnt oldal híján –, ami történelmet, fiziológiai ismereteket, és legendaalapú tényeket egyaránt tartalmazott. Ainonnan népe így győződhetett meg arról, hogy a halottaiból feltámasztott strigoi, csupán a nagy vámpírfaj egyik képviselője, s szerencséjükre Félixék nem ehhez a csoporthoz tartoztak. A második alfaj, ha lehet így mondani, inkább a vérmágusok családját bővítette, hiszen számukra a vér csupán az örök élet kulcsa. Szervezetük úgy működik, mint akármely halandóé, a fizikai átváltozásokat leszámítva. Ezen kívül egy harmadik faj létezését is firtatja a könyvsorozat - melyet a pletykák szerint Einguard maga írt –, bizonyosságot mégsem nyerhettek egyik pletykáról sem.

A kitépett lapokból fakadó titkolózás, és az évi egyszeri véradó az, mely csak jobban elidegenítette Orihone lakóit eme furcsa lényektől.

Viktor szerette a csendet, ami hajnalban telepedett rá a környékre. Se tivornyázó fiatalok, se túlórázó őrök, se megvető pillantások vagy trágár szavak. Főleg az utolsó kettő volt az, ami igazán nem hiányzott neki. A Bölcsek útján, a legnagyobb sztrádán is – hol a nemes tündék családjai lakta paloták tornyosultak –, csupán az uraik dolgát előkészítő szolgák korai rutinja hallható. A főváros lakóinak ilyenkor valahogy nem akaródzott ocsmányságokkal traktálni a fiút hófehér bőréről, betegesen vékony „hullaszerű” alkatáról, vagy életeket követelő agyarairól.

Nessela a vidám parasztlány és Viktor, a bajkeverő vámpír tökéletesen kiegészítették egymást, akár éjjel a nappalt. A lány enyhén barna, tenyerénél kemény bőre a bizonyíték, hogy számára nem büdös a munka. Egy félreeső falucskából származott, ahol néhanapján még a fehércselédek is vasvillát fogtak fakanál helyett. A mélyebb színt csak kihangsúlyozta a fiú mészfehér ábrázata, és szeme alatt pihenő lila félkörök, melyek szűnni nem akarva biztosították arról környezetét, hogy igen, ő bizony az éjjel gyermekei közé tartozik. Nessela göndör, vörös fürjei virágillatot árasztottak a vámpírtól kapott kencéknek köszönhetően. A teremtés egyetlen mosolyával fel tudta vidítani a szomorú napokat, s kacajára mindenki derűsebb lett – Viktor legalább is biztosan. A fiút azokra az időkre emlékeztette, amikor még ismerte, milyen valakit szeretni, és az életet igazán élvezni. Az első naptól kezdve több volt köztük, mint barátság, mégis kevesebb, mint párkapcsolat.

Nessela nem beszélt erről sokat, de hálával tartozott a fiúnak, aki végigvezette az önállósodás kusza ösvényein. Még csak pár hónapja volt a nagyvárosi élet részese, legbelül mégis tudta, ide született. A falusi mentalitáshoz képest ez volt a tudás bölcsője: a nők szava többet ért, mondhatni annyit, mint a férfiaké. Senkit nem néztek le azért, aminek született. Nem egy újabb éhes szájként néztek rá. Sokkal inkább egy szemrevaló diáklány volt, akire tisztelettel tekintett Orihone népe, akit maga a Szabad Világ Tanácsa, a legfelsőbb bírálószervezet támogat abban, hogy egy szép napon a mezőgazdaság fejlesztésével felvirágoztathassa az országot. A földből fog élni, mint eddig, de okosan, nem pedig ész nélkül, robotolva a bérbe kapott földeken.  
 Már majdnem a Bölcsek útján jártak, mikor meglátták a hatalmas generátorokat. Ez volt az utca egyetlen pontja, amihez nem ért kerítés. Viktor sóvárogva bámulta a ház méretű cellát. A hatalmas blokkot obszidián színben csillogó rács zárta el a külvilágtól. Közepe sok, narancssárga huzalból állt össze, amik rudakon csücsülve várták, hogy feltöltődjenek. A négy sarkon álló, négy szénfekete pódiumra szokásos pontossággal érkeztek fel a mágusok. A sok világot túlélt vámpír kicsit közhelyesnek tartotta a buggyos köntöst és a hegyes kalapot viselő varázslókat, de így képezték a legnagyobb, áramot vezető felületet.  
 És akkor elkezdődött.  
 Az épület takarásában megszólaltak a dobok és a mágusok mély basszusába beleremegett a környék. A kántálás közben karjaikkal öblös csapásokat végeztek a levegőben. Először csak egy szikra jelent meg az ostorszerű mozdulatok nyomán, majd elkezdtek cikázni a villámok, melyek fürge hernyóként kúsztak a barna drótok mélyére. Az energia-fenntartás és a hozzá tartozó eszközök használata még a múlt gyerekcipőében jártak, de a vámpír tudta, hogy hova fog fejlődni ez az egész, és ez lenyűgözte. Ekkor éles fájdalmat érzett bordái között Nessela vékony ujjai nyomán.  
 - Minden reggel megállsz itt – kacsintott huncutul a fiúra.  
 - Te meg minden nap kimarod a tüdőmet a bordáim közül.  
 A vámpír duzzogva kanyarodott a Bölcsek útjára, ahol az várta őket, ami minden nap. A sznob különítmény lépdelt le az egyik családi kúria lépcsőjén. Majdnem minden kékvérű ugyan olyan arrogáns, mint a másik, akkor miért különböznének tőlük a gyerekek? Tette föl magának a kérdést már sokadjára Viktor. Undorodva mérte végig a szerelmes párt, akik nyolc kínszenvedéssel telt óra – vagyis egy normálisan működő tünde bioritmusához szükséges alvás – után újra a másik felük karjába vethették magukat. Szemérmetlenül falták egymást, ami a konzervatív gondolkodású vérszívót taszította. Nem mintha nem az élvezeteknek élt volna, akár többi fajtársa, csupán a négy fal között szerette megélni azt, nem pedig a nagyérdemű előtt.  
 - Nem tudom, hogy van gyomruk ehhez – fintorgott a vörös leányzó.  
 - Én azt nem értem, hogy a másik kettő hogyan bírja elviselni őket.  
 - Nem nehéz kitalálni.  
 - Ezt meg mégis hogy érted?  
 - Cadertor a Kingthwig család legifjabbik tagja. A jelenlegi kormányzási rendszer elég zavaros a faji különbségek miatt, de a hagyományelvűség alapján sanszos, hogy ő lesz a második legbefolyásosabb tünde az országban.

- És ezt miből gondolod? – váltott feleltető tanárhoz méltó hangsúlyra.

- Ugyan Vik! Elég nekem a tanár előtt számot adni a történelemleckéből.

- Ha már úgy is ezt tanuljuk, nem árt ismételni.

- Nívian egyesíttetette a nemzetségeket, akik közül a Kingthwigek, vagyis a harcos tündék csatlakoztak először. A Harcosok és a Mágusok szövettségének meghosszabbítása az alkormányzói rang, amit a bölcsek bölcsétől kaptak – hadarta végig egy szuszra, majd diadalittasan kiöltötte nyelvét barátjára.

- Remek felelet volt, Nessala kisasszony. Mindemellett merőben egyetértek feltételezéseivel, miszerint, a hatalom nagyúr.

- Így lesz a tanítványból mester és a mesterből tanítvány – kacagott édesen Nessela, ami megmelengette Viktor szívét. – De a professzori stílust hanyagold, Félixnek jobban áll!  
 - Na, tudod, a teleknek is van ám határa… - használt Viktor egy igen lágy metaforát, de mindketten tudták, hogy egy ló bizonyos testrészével szerette volna kifejezni magát. Mindezek után gyorsabbra vették lépéseiket, hogy minél kevesebb időt kelljen tölteniük az imént említett nemesi sarjak közelében.

֍֍֍֍֍֍֍

*- Szedd a lábad vagy elkésünk te mamlasz! – gúnyolódott Kraasah.  
 - Talán ha abbahagynád a piszkálódást, másra is tudnék koncentrálni.  
 - Jó kifogás, de ez a két dolog nem függ össze.  
 - Igen? Miért is vagyok fáradt?  
 - Honnan tudjam?  
 - Várj, segítek! Azért, mert még álmomban sem hagytál nyugtot nekem Kraasah!  
 - Túldramatizálod a helyzetet Daemon, én csak szórakoztattalak.   
 - Most inkább segíts megtalálni az iskolát, vagy fogd be!  
 - Pff... Hálátlan...* A mellékutcák nagy része üresen kongott, csupán az iskolába igyekvő Daemon cipőjének kopogása visszhangzott. Itt egy kanyar jobbra, ott egy elágazás balra, majd zsákutca. Nem baj, kezdjük újra – gondolta –, majd újra és újra, egészen addig, amíg bele nem veszett a betondzsungel útvesztőjébe.  
 *- Mondtam, hogy kanyarodj balra!*  
 - Inkább hallgass el, mert már megint miattad kerültem bajba! Hogy téged idézhesselek "emlékszem a térképről egy rövidebb útra".  
 - *Ezeket nem kéne hangosan kimondanod, hiszen csak te hallasz engem* - Az ifjú féltünde körbe kémlelt, és furcsa tekintetekbe botlott.  
 - Elnézést uram, tudna segíteni?  
 - Épp elég, hogy megkeressem a napi betevőt, nem még hogy ilyen csirkefogóknak adományozzam a pénzemet!  
 - Félreért jó uram, csupán útbaigazítást kérnék.  
 - Jaj, bocsáss meg fiam! Ha elfogadsz egy jó tanácsot, itt a Menekültgettóban jobban válogasd meg a szavaidat. Hová ilyen sietősen?  
 - A Daunaui Egyetem A épületét keresem.  
 - Az itt van egy köpésre. Menj végig ezen az utcán, ott kanyarodj jobbra a Vének útján, s ha azon végig mész, akkor meglátod a Daunau másik oldalán.   
 Daemon úgy szedte a lábát, ahogy csak bírta. Végigszaladt a sikátorban, átcaplatott a paloták övezte sztrádán, át a Szabadság hídon. A lába alatt fodrozódó hatalmas víztömeg, s a két oldalt elé táruló látvány letaglózta. Mögötte csonka tüskékként meredtek a hol növény lepte, hol lyukak tűzdelte házak, míg a másik oldalon feltűnt előtte az Egyetem sor és a Daunaui egyetem összes épülete. A modern törpmunkák között füzeteket szorongató diákok siettek órára, köztük palástot viselő professzorok lépkedtek rangjuknak megfelelő pompában, ám tekintetükben látta a fiú, hogy ők is késésben vannak. A kikövezett utak szabdalta füves tér közepén sokemeletes épület állt. Két szárnyával, és megannyi üvegszemével egy elrepülni készülő túlvilági sziklamadárra emlékeztette a fiút. A tetején magasodó felirat azt hirdette, ez bizony a Mágiatanszék, vagyis jelenlegi úticélja.  
 - Hova, hova kiscserkész? - állította meg a portán egy morcos képű, hegyes fülű öregember.  
 - Órára.  
 - Állj csak meg, fel kell írnom a nevedet!  
 - Dameon, Daemon King. - hallatszott a távolba vesző hang.  
 *- Első terem balra.  
 - Nyugi, emlékszem a levélből.* Daemon bekopogott a leharcolt tölgyfaajtón, majd nagy nehezen kinyitotta a nyikorgó tákolmányt. Hirtelen nagy csend lett és minden tekintet tőrként mélyedt a fiú testébe. Kicsit kényelmetlenül érezte magát, talán el is vörösödött. Szürkéskék szeme végigcikázott az idegen arcok között, majd lélegzete is elakadt, amint meglátta Őt. A teremtés kecsesen ült merev székében, alakja akár egy tisztáson legelő szarvas. Hosszú télfehér haja padon támaszkodó kezeire omlott. Tincseit félresöpörte ívelt, hegyes füleiről, szájában tollával játszadozott, s azok a szemek, olyan tengerkék szemei voltak, hogy még a legtapasztaltabb matrózok is belevesztek volna. Egyszerre sugárzott veszélyt és nyugalmat. Ruhája egyszerű volt, mégis szikrázó. Egyetlen színtelen vászon fonta körbe testét, szabadon hagyva vállait, sejtelmesen takarva dekoltázsát. Ő volt az egyetlen, aki még mindig nem figyelt Daemonre, csak mikor a tanárnő megszólította.  
 *- Díjnyertes a kicsike!  
 - Már megint kezded, Kraasah?  
 - Nyugalom hősszerelmes, ne kapd fel a vizet. Csupán megjegyeztem, hogy nem csak a szemei gömbölyűek, vagy az arca formás a kicsikének.* Elmerülve a tünde szépség látványában alig vette észre a tanárnőt – vagy akárki mást a teremben. Újdonsült előadójuk Neelana néven mutatkozott be neki, s megkérte, hogy pont *Ő* mellette foglaljon helyet. Odabotorkált a jelenséghez, táskáját lehajította az asztal mellé, és fáradtan leült a kijelölt helyre.   
 - A tanárnő új még, szóval készíts egy névjegytáblát, szépfiú - kacsintott rá a jelenség.  
 - Ööööö... Köszi.  
 - *Ö... köszi és egy mosoly? Most komolyan csak ennyire teleik Daemon?  
 - Hagyj már békét nekem, Kraasah! Még fel sem ébredtem teljesen, ne várd el tőlem, hogy ilyen állapotban összefüggő mondatokban beszéljek.  
 - Márpedig, ha te is szemet vetettél a kicsikére, idefigyelsz, és azt teszed, amit mondok. Érted?*  
 *- Jól van, hadd halljam a tervedet nagyokos.  
 - Óra után felpattansz, de nem gyorsan, hanem stílusosan. Odakönyökölsz az asztalára, és ezt mondod a tőled telhető legmélyebb hangon: Bocsáss meg drágaságom, de még elég új vagyok errefelé, és nem ismerek senkit a környéken. Nincs kedved körbevezetni?* – a fiú fejében megjelent a vörös bőrű lány, amint szemöldökét rebegtetve, búgó hangon beszél hozzá. *- Te komolyan bediliztél!* – kuncogott, szerencsére csak magában. *- Higgy nekem, ez beválik.  
 - Na persze...  
 - A nők köztudottan szeretik a magabiztos pasikat!  
 - Rendben, végül is egy próbát megér.*  
 - Mindenki elkészült a névjegykártyákkal? Remek, lássunk hozzá a munkához. Gondoljatok egy állatra, ami legjobban jellemez titeket. – Daemon megrökönyödve idézte vissza a mondatokat, s ahogy körbenézett, mások is. Nem hitte el, hogy egy ilyen nívójú intézményben gyerekjátékokkal traktája őket egy tanár.  
 - Ez a tanár mindig vigyorog? – suttogta Nova maga elé.  
 - Fogalmam sincs, de az biztos, hogy nincs ki mind a négy kereke, ha fülig ér a szája tanítás közben – próbálták visszatartani a nevetést, de csak még hangosabban vihogtak.

Az óra hátralévő részében valami furcsa névtanuló játékot játszatott velük Neelana, amit legjobb esetben tíz év körüli gyerekeknek találhattak ki. Valamikor, a tanóra közepén Daemonnel kötekedni kezdett egy nálánál kétszer olyan széles vérfarkas, de ezt nem vette rossz néven, hiszen a háta mögött ülő furcsa páros is folyton kötözködött a többiekkel. Azon kívül, hogy újdonsült előadójuk kisgyereknek nézte őt és mindenkit a teremben, Daemon jól érezte magát. Tekintetét alig tudta levenni a mellette ülő szépségről.

- Köszönöm a figyelmet, a tanórának vége – adta meg a végszót Neelana.

*- Itt az idő, öcskös*.

Amint feltápászkodott, a szíve egyre hevesebben és hevesebben vert. Odalépett Nova padja elé, majd közelebb hajolt hozzá. A lány arcát kémlelte, de semmit sem tudott leolvasni róla. Meg volt lőve, nem tudta, mit tegyen.  
 - Igen? Szeretnél valamit? - nézett rá várakozón.  
 *- Szólalj meg, vagy esküszöm, hogy én fogok!*  
 - Persze! Van egy kis problémám - vakargatta a fejét.  
 - Ki vele.  
 - Nem ismerem ezt a várost, ahogyan a lakóit sem… Szóval, nem ártana egy, hogy is mondjam? Útbaigazítás! Persze… csak akkor, ha nem bánod!  
 - Én ugyan nem bánom. Persze, ha nem izgulsz ennyire, az talán megkönnyíti a beszélgetést - nevetett, ami megalázó is lehetett volna, de olyan gyönyörűen csengett, hogy Daemon arcára is mosolyt csalt. – Sőt, ha jól viselkedsz, akkor körbevezetlek – simította végig a fiú orrát, majd ellibbent mellette.  
 *- Tökéletes homokóra!* - fordította utána a fejét.  
 *- És az a járás, még én is mindjárt elalélok.* - Úgy látom, már az első nap kiszúrt magának Nova – szólalt meg az egész órán kötözködő, női hang.  
 - A hercegnő új prédája. Örülj, hogy az apja már nem az előadónk. Harist is nehezen viselte – társult hozzá a mellette ülő fiú.  
 Daemon megfordulva egy kézbe ütközött, gazdája egy nála kicsit magasabb fiú volt. Hosszú barna tincsei elől kék szemébe lógtak. Az erős szorítást kihívásnak is vehette volna, de ilyen vigyor mellett, nem tudta komolyan venni.  
 - Viktor vagyok, ő pedig Nessela - mutatott az ölelésre váró lányra. Ujjbegyei érdesek voltak, nem olyan puhák, mint barátjáé. - A sok cuccból arra következtetek, hogy te sem fogsz hazamenni egy jó darabig.  
 - Igen, kollégista leszek.  
 - Akkor rólad mesélt a portás. Furcsa szerzetek, de legalább pletykások! Gyere velünk, mi leszünk az új szobatársaid.  
 - Most csak vicceltél, vagy tényleg rám mozdult a király lánya?

Beköltözés

|  |
| --- |
| *És aznap emberek érkeztek a hegységeket átszelő Khum’ muant ősi erődítményéhez (a Daunaura épült törpvár, a Nyugati Kroll-hercegségben). Mivel a fertő nyomát nem  hordozták magukon, hamarost befogadták  őket, ám ekkor látták, hogy velük mások is  érkezetek: vérfarkasok. […]*  *Így az ember fia megosztotta tudását a  Terren nemzetséggel, s ők földeket  ajánlottak, melyet azok megművelhettek.  […]*  *A (vérfarkas) törzsek pediglen ketté váltak.  A Gren vadászok délnek indultak, őrizni  a határt, melyet Természetanya nem áldott  meg szurdokokkal, s hegységekkel. […]*  *Az Aienek gyermekei pedig Orihone-ban  (Ainonnan fővárosa) maradtak, védelmezni  a Bölcset, ki bölcsebb mindenkinél (Nívian) és fenntartani a megbonthatatlan rendet.  […]*  *Orihone szerződés: Harmadik paktum (menekült záradék)  Újvilág, Orihone nyomda (128 Elden 20. napja)* |

A verőfényes reggel, mellyel történetünk kezdetét vette, Harist is megtalálta. Hasát csiklandozó langymeleg sugarak keltették a vérfarkast. Késésben volt, mint mindig, így most sem zavartatta túlságosan magát. Végül is az Aien törzsfő– vagyis a híres királyi testőr, Veldon – fia; bolond lett volna nem kihasználni ezt. Lassan nyitotta ki a szemét, úgy téve, mintha azokat valaki álmában összeragasztotta volna, és most neki kell a nehézségeivel szembenéznie. Nyammogni kezdett, ahogy szájában a tegnap esti tivornya poshadt íze visszaköszönt. Erről, természetesen egyik szülője sem tudott. Nehéz dolog kimászni az Ark’otel ablakán, főleg éjjel, világítás nélkül – az élelmes farkas azonban sohasem teketóriázott.  
 Visszatérve a törzsfőre és családjára, nem éltek máshol, mint a Gárda székhelyén, valahol a Mágiatanszék és az Istálló között vezető kerülőút mentén. Az államalapítás után érkezett embereket két törzs kísérte: az Aienek – vagy más néven az Őrzők – ősvilági időkben a falka tagjaira vigyáztak, míg a Grenek vadásznép lévén az élelemszerzéssel foglalatoskodtak. Kezdetben a Gren-vadászok nevétől zengtek jurtáik csarnokai, ám Ainonnanban a nemesek védelmét többre becsülték, mint a határvidéken végzett szolgálatot.  
 - Haris, te még itthon vagy? Luna már rég elment – kezdte édesanyja a reggeli hajcihőt. Duci testét köténnyel tekerte körbe, mely elszorította a hasát, ezzel egy húsból összepakolt hóember külsejét kölcsönözve neki. Haris, ha fáradt, csak legyint a megfeddésekre, de ennek a gondolatnak köszönhetően még kuncogott is magában.

– Ne vigyorogj, te tejbe tök! – próbált mérges ábrázatot vonni magára Lorna, ám végignézve fián, ezen a fess, bőrkabátos fenegyereken, aki egyik pillanatról a másikra vált felnőtté, nem tudta megállni, hogy ne üljön mosoly az arcára. – Gyere ide, te tökfilkó! – szorongatta meg Harist, aki kicsit sem érezte kellemetlennek a szituációt, amit furcsállt. Nem tudta, hogy a másnaposság miatt vagy valami más állt-e a háttérben, de nem is érdekelte. Szimplán visszaölelt. – Ugye tudod, hogy mennyire szeretlek? – nyomta oda fejét fia mellkasához, hiszen nem ért fentebb annál.  
 - Én is téged, anya – mosolyodott el, majd könnyes búcsút vettek egymástól, legalább is édesanyja. – Most már abbahagyhatnád! Kezd kínos lenni – szólt hátra félvállról.  
 - Amíg én tartom a hátamat apádnál, egy szavad se legyen! – kiabált utána, de már csak a csukott ajtónak beszélt.

Az osztály aznap egy új taggal bővült, aki egy csöppet sem volt szimpatikus Harisnak. Lehet, hogy a féltünde gizda testalkata, a görnyedt testtartása, vagy a furcsán lágy baritonja tette. Azon is elgondolkozott, hogy a furcsa kabátja, vagy pórias öltözéke okozhatott benne ellenszenvet. Az azonban egy pillanatra sem fordult meg a fejében, hogy a hajdan volt párja, Nova mellé ültetése és kettejük szórakozása lett volna az utálat forrása. Ekkora nőcsábászok, mint ő, nem szoktak féltékenyek lenni!

Este ismét nem látta az apját, és Lorna sem tudott válasz adni, merre szólította a kötelesség Veldont. Haris már meg sem lepődött, sőt, örült is az öreg hiányának!

֍֍֍֍֍֍֍

A kollégium épülete a Menekültgettó közepén terült el. A hosszú és kanyargós belvárosi úton Daemon a második sarok után elveszett. A Bölcsek útjáig még eltalált, ám a sikátorok és aluljárók útvesztőjében nem sokat segített belső iránytűje. A telefirkált betontömbök, sötét sarkok, barátságtalan arcok és az a mindent elárasztó bűz elviselhetetlennek tűnt a bensőséges falusi élet után.  
 - Levegőt - nyüszítette a fiú, lekonyult fülei alól.  
 *- Ne picsogj már, légy férfi! -* piszkálta Kraasah. *- Te nem érzed ezt a halálszagot, úgyhogy inkább hallgass!*  
 Szenvedését látva Nessela javasolta, hogy térjenek vissza a Bölcsek útjára. Ez Viktornak egyáltalán nem tetszett, de maga elé morogva mégis irányt váltott. A főúton süvítő szél messze fújta a gyilkos szagokat, így hősünk tovább folytathatta megrendítő útját új otthona felé.

Két oldalt ódon építmények sora zárta el a külváros förtelmesebb részeit. Az emeletes házak között itt-ott szárítókötelek lógtak a magasban, oldalukat ablakok, s teraszok díszítették. A lenyugvó nap pirosra, és feketére festette a környéket. Ha Daemon nem veszi figyelembe a szépséghibákat, mint például a levert vakolatot, hiányzó faldarabokat, az utcán heverő kisebb-nagyobb beton- és téglatörmeléket, vagy a kezében lomhán heverő táskát, akkor egész idillinek hatott a táj.  
 Az utazást innentől nem zavarták éles kanyarok, útelágazások, csupán néhány szúrós szempár és éles nyelv. „Rohadj el a pokolban!” hangzott egy szakad munkásembertől „Dögölj meg! Vérszopók haza!” jött egy szakadtan öltözött fiatal vérfarkas társaság tagjaitól. Ki-ki a maga vallása és élethelyzete szerint szidta a fiút, ám Daemon nem értette miért. Minden lepergett új szobatársáról egészen addig, amíg egy idős tünde oda nem lépett elé és meg nem szólalt reszelős hangján.  
 - A te fajtád soha nem fog otthonra lelni köztünk - nyöszörögte az öreg hegyes fülű, majd odaköpött elé. A fiú lehajtott fejjel bandukolt tovább, a törmelékeket rugdosta, mintha nem is hallott volna semmit, csupán ökölbe szorult fehér ujjai árulkodtak érzelmeiről.  
 - Miért utálnak titeket ennyire?  
 - Miért ne utálnának minket? – tekintett fanyar mosollyal Daemonre. - Minden joguk megvan hozzá. Te meg milyen isten háta mögötti helyről jössz ide? Felétek nincsenek vámpírok?  
 - Angler Village-ben csupán emberek vannak. Még én is csodaszámba megyek a környéken, hát még a tisztavérű nagyapám – hunyászkodott meg a fiú, nem tudván mi rosszat mondott.  
 - Áh, mindent értek – közölte ridegen, aztán újra magába fordult.  
 Az utca végén üzletek szegélyezte hatalmas tér állt, közepén kőkockák fedték a földet, jobb oldalán egy égbe nyúló épület takarta árnyékkal a környéket. A köralakú alapon nyugvó építmény lomhán, mégis fenségesen terült el a fatákolmányok között. Az ablakokat mintha szanaszét dobálták volna a szabálytalan méretű, csiszolt mészkőfalon. Egy vasberakású, szeges keret tartotta a fát, ami kapuként magasodott fölébük, tetején az eke és vasvilla: a Terrenek – vagyis a földműves tündék – jelképe nézett le rájuk.  
 A küszöbön belépve boltíves előcsarnok várta a diákokat két egymásba fonódó lépcsősorral a végében. A terem szélein a padló márványkockáinak meghosszabbításaként faragott székek díszelegtek.  
 Daemont elvarázsolta a soha nem látott pompa. A falakat borító freskókon, domborműveken csatározó katonák, földműves emberek, hegyes fülű nemesek, sötétben ólálkodó alakok, kicsiny teremtmények és megannyi felfoghatatlan csodával kecsegtető alak fagyott az idő börtönébe. Az első kép tündéket ábrázolt egy vörös bársonypalástba öltözött uralkodó előtt, aki az ég felé mutatott arany jogarával. Fegyvereiket maguk elé helyezve, fejüket meghajtva térdeltek. A fiú közelebb ment, s végighúzta kezét a faragványon. Érezte a hűséget, a csodálatot, az uralkodást; egyszerre mindent, amit a kép nyújthatott.

- Mi ez a sok festmény?  
 - Mint láthatod a koronás főt, Níviant, az uralkodónkat ábrázolja. A kalapács a Hephan, az íj és a nyíl az Aster, a kard a Kingthwing, a könyv a Bölcsek, az eke a Terren nemzetségeket ábrázolja, míg az utolsó tünde, aki tárt kardokkal térdel, a Dremón nép képviselője. A freskókat, domborműveket fogdosni tilos! – helyezte a hangsúlyt a tilos szóra egy érces hang a fiú háta mögött. Ráncos arc, lógó, hosszú fül, macskaszerű száj, valamint fémesen csillogó, szürke haj nézett megvetően rá.  
 - Öööö... Elnézést – rántotta el a kezét. – Hogy lehetne tünde az utolsó alak? Vörös a bőre és fehér vágások vannak a testén – erősködött az ifjú. Az öregúr arcát tenyerébe temette, majd agonizáló hangon nekikezdett a sokat ismételt szöveget.  
 - Azok nem vágások, hanem harci festék.  
 - Nyugi tigris, még csak most érkezett. Angler Village mellől jött.  
 - Akkor nem a legjobb anyag – siránkozott közönyösen.  
 Míg Viktor lerendezte a különös idegent Nessela elmagyarázta, hogy a kollégium portásával állnak szemben, aki kellemetlen alak, de nem érdemes vele foglalkozni. Ahogyan ő mondta az otthon szokott módon „Nagyobb a füstje, mint a lángja”.  
 - Tudod mit? Tűnjetek a szemem elől, amíg még jó kedvemben találtok! – adta meg a végszót a portás.  
 A lépcsősor aljáról fölnézve széles lyuk tátongott a mennyezeten, az egész épület olyan volt, mint egy hatalmas, üvegezett tetejű kolosszeum. Az egyes szintek szélén a falból kinyúló márványkorlátok védték a lakókat a zuhanás veszélyétől. A fölfelé vezető úton találkoztak a közösségi helyekkel, falba épített ágyakkal, csillogó kilincsekkel. Ebben csupán az volt a furcsa, hogy mind a lépcsőház mentén terült el. Mi lehet az egyes emeleteken, ha már itt ennyi minden várta őket?  
 A kilencedik emeletre érve bevetették magukat az épület belsejébe. Újdonsült kollégistánk eddig még csak-csak eltájékozódott, de odabent a szobák, szőnyegek, ablakok és folyosók rengetegében teljesen elveszett.  
 - Hé, te, Daemon! Mennyit tudsz a vámpírokról? – fordult hátra Viktor.  
 - Hogy őszinte legyek nem sokat, nálunk annyira...  
 - Ne is mond tovább – megfordult, hogy jobban lássa társait, de nem hagyta abba a sétát. – Nessela, ha megkérhetlek – hajolt meg színpadias mozdulattal a lány előtt, miközben kezével ívet írt a levegőbe.  
 - Örömmel! Kezdjük is az elején. Első szabály: soha, semmilyen körülmények között, ne téveszd szem elől!  
 Daemon hideg leheletet érzett a tarkóján, és egy gyenge szorítást a vállán. Fejét oldalra fordítva egy másikba ütközött. Tekintete Viktoréba szájából kikandikáló szemfogaiba ütközött.

- Bu!  
 - Te jó Isten! – rémült halálra. – Ilyet többet ne csinálj!  
 - Második szabály: ne higgy a babonáknak! Ha teheted, olvasd az erre vonatkozó szakirodalmat az egyetemi könyvtárban – folytatta tudálékosan Nessela.  
 - Tudod, hogy mire való az ezüst, pajti? – fordult ismét Daemonhöz Viktor.  
 - A szörnyeket elüldözi.  
 - Ahogy mondod! A szörnyeket elüldözi, ahogy minden más nemesfém. Itt csak annyi a bökkenő, hogy az én fajtám nem szörny, hanem a mágia szülötte. Halkan megsúgom, ezt sokan nem tudják. – Óvatosan benyitott a mellettük lévő szobába, ahol a lakók a délutáni szabadidejüket töltötték. Egyikük zenét hallgatott, miközben fejjel lefelé lógott az ágyról, másikuk az asztalán tanult, a harmadik pedig a falnak fordulva kereste az igazak álmát. Amint kinyílt az ajtó, mindegyik odakapta a fejét.  
 - Te meg hogy jutottál be? – hangzott fel a félelemmel átitatott hang.  
 - Látod, ne higgy a babonáknak! – vigyorgott Daemonre, mit sem törődve a többiekkel.  
 - Takarodj innen, te szörny! Hívom az őrséget!  
 - Hadd helyesbítsek: takarodj innen, te vámpír!  
 - Nehogy közelebb gyere!  
 - Különben mi lesz? Beárultok a kari tanácsnak? – egy pillanat alatt az ágynál termett, majd a három félnótás szemébe nézett. - Azt fogjátok tenni, amit mondok, értitek?  
 - Értjük.  
 - Értjük ki?  
 - Értjük mester!  
 - Akkor most szépen elfelejtitek ezt az egész találkozást.  
 - Igen mester!  
 - Harmadik szabály: elmetrükk. Ha szeretnél védett lenni ez iránt, akkor…  
 - Olvassam el az erre vonatkozó szakirodalmat?  
 - Úgy bizony! Látod, látod? Mondtam én, hogy nem lesz bajunk vele – indult tovább a folyosón Viktor.

- Ne higgy neki, csak miattam nem akar megenni! – suttogta a pillanatok alatt falfehérré változott féltündének.

- Hallok ám mindent, szóval ne hazudozz! Csak megkóstolni akartam! – A folyosó végén, az ablak előtt megálltak.  
 - Itt laktok? – kérdezte kissé remegő hangon Daemon, aki még nem egészen értette új barátai humorát.  
 - Dehogy is! – Viktor megütötte a falat és egy rozsdás vaslétra hullott alá a magasból. – Gyere csak utánunk.  
 Felmászva a kétes biztonságot nyújtó mászókán egy félhold alakú szobába érkeztek, ami akkora volt, mint az alattuk lévő szint és a lépcsőház együttvéve. Volt egy bárpult a terem jobb sarkában, körülötte hosszú lábú, támla nélküli székekkel. Onnan nem messze egy négyszög alakú ódon asztal, a széleinél tömör karosszékek puha párnákkal várták a lépcsőzés gyötrelmeit megjárt lábakat. A másik sarokban egy konyhasziget pihent az evőeszközök tengerében, de ezen kívül még lakkos parkettet sorakoztak a könyvespolcok, pikkelyes kanapé, valamint egy kandalló. A hold belső ívénél egy duplaszárnyú vaskilincses ajtó lustálkodott.  
 - A hálórészleg az ajtón túl van. Majdnem mindegyik üres. Viktoriánus stílusban rendeztem be – huppant le nevetve a kanapéra Viktor, miközben táskáját elegáns mozdulattal a kockás asztal közepére hajította.  
 - Hányszor mondjam el, hogy a sárkánybőr nem csak drága, de törékeny mulatság – szólt Nessela a bárpulttól hátrafordulva, három whiskyvel a kezében.  
 - Köszönöm, én nem kérek – mondta Daemon.  
 - A te bajod – rántotta meg a vállát.  
 - Hogyhogy nincs itt fönt senki? – nyitott be Daemon a hálószobákba, amik inkább tűntek termeknek, mint szobáknak.  
 - Vannak ám előnyei is annak, hogyha nem szereti senki sem a vámpírtársaságot – hallotta a távolba vesző visszhangot. Végigjárta a baldachinos ágyak, félkör alakú panorámaablakok és robosztus könyvespolcok díszítette szobákat.  
 Végül egy kétemeletes helyiségben találta magát. Itt hagyta el a tonnás súlyt, hiszen saját házára emlékeztette a légkör. Az ajtón belépve parkettás padlót és a falat is állati szőrme borította, rajta egyszerű faasztal és néhány mécses várta. Körülötte székek pihentek várva a megfelelő beszélgetést, amihez kényelmes helyet biztosíthattak. A szoba végében íróasztal és polcok nézték a szürke égboltot a fal felét eltakaró ablakon át. Az emeleten terasz kukucskált ki Orihone belvárosára, de ezt a kalandot egy másik napra tartogatta a fiú. Egyelőre megelégedett az otthon csalfa illúziójával.   
 - Látom, aludni készülsz – suttogta Nessela.  
 - Mára nem terveztem mást ­– ásított Daemon. ­– Sokat utaztam. Túl sokat.  
 - Figyelj, pár hét múlva lesz egy buli és Vikkel arra gondoltunk, hogy csatlakozhatnál – huppant le mellé, az ágyra.  
 - Milyen buli?  
 - Tudod, beöltözünk, eszünk, iszunk, jól érezzük magunkat.  
 - Én még sohasem voltam bálon.  
 - Ez nem is bál lesz. Csak lazulunk egy kicsit, kiengedjük a fáradt gőzt.  
 - Az tényleg rám férne.  
 - Ez a beszéd, akkor nem is zavarok tovább – fordult a csapóajtó felé. – Jaj, majd’ elfelejtettem! Tessék, ez a tiéd – nyújtott át egy irattartót. – Nelaana néni küldi, mindenkinek van ilyen.

- Miért hívod néniek? Olyan furcsa?

- Nekem is nehéz volt megszokni. Még pulya koromban se hívtam így senkit! Maximum nénjének, de hát ő kérte. De sok minden van, még, amiről nem tudsz!  
 - Kaphatnék egy kis továbbképzést holnap? Ez egyszerre kicsit tömény – vágott közbe az álmos féltünde.  
 - Hogyne! Már itt sem vagyok.  
 - Nessela.  
 - Igen? – tekintett vissza a lépcsőről.  
 - Köszönök mindent.

֍֍֍֍֍֍֍

Ezen a részen a tömlöc teljesen kihalt, legalább is majdnem. Ki lenne oly balga, hogy csapdák tucatjain át kockáztassa az éltét három szalmában, vérben és ürülékben fetrengő fogolyért? Nevetséges.

Ki ez a három fogoly? És miért vannak itt? Ez sajnos több kérdés, mint amit meg tudok válaszolni, de néhány dolgot elmondok, hiszen én vagyok a harmadik.

Az üres cellasor végén a falhoz láncolva függ egy idős tünde. Térden állva ájultan feküdne, ha a láncok kezét nem szegezik a háta mögött lévő nyirkos kőkockákhoz. Megfeszített lapockákkal, anyaszült meztelenül, ápolatlan borostával, arcába hulló hosszú, zsíros hajával dől ájult álmába. Kegyetlenség ilyet tenni egy ennyit megélt tündével. Magam sem csináltam volna szebben, ha információt akarnék kihúzni belőle, de ők nem ezt akarták. A nyikhaj őröcskék naphosszat kínozták áldozatukat, míg el nem vesztette eszméletét, néha még tovább is. Mindenkinek megvannak a maga módszerei. Én személy szerint nem szeretek játszani az étellel.

Valami történik. Nem tudom, hogy az arcába csapódó pára, vagy a háta mögött nyöszörgő lány miatt, de felkelt az öreg. A lelke még nem akar távozni földi porhüvelyéből. Szívós egy fenevad, az biztos. A cellám mögötti ajtó nyílik. Már megint nem látok az őrök mögé, a főnökök szeretnek arctalanul a sötétből irányítani. Milyen ironikus, hogy ez egyszer szó szerint értendő.  
 - Gondolhattam volna, hogy te állsz e mögött. A túlzott kedvesség mindig gyanút kelt, mert tudjuk, nem valódi – nyöszörgött a tünde, majd vérrel telt szájából kiköpte a fölösleget. Úgy látszik, még ennyi év után is jobb a szeme, mint az enyém.  
 - Öreg barátom, Orian, okosabb vagy a többieknél, ezt mindig is tudtam. De mire mész most azzal a sok ésszel?  
 - Ne nevezz a barátodnak te kis vakarcs! Idősebb vagyok nálad, legalább a tiszteletet add meg, ha már meg kell halnom.  
 - A korunkat illetően kételkednék, de nyugodj meg, mindig is tisztességes ellenfélnek gondoltalak. Most pedig beszélj. Úgy látszik tévedtem az információszerzést illetően.  
 - Nincs mit mondanom – fordult el az árnyak közt rejtőző alakok elől, amennyire a láncok engedték.  
 - Van még egy foglyunk, aki talán beszédesebb lesz az ellenállással kapcsolatban. Őrök, hozzátok a ragadozót! – kilépett a fényre egy sudár tünde, fején aranykorona, rajta tiszta fényű kristályokkal, melyek a szivárvány sötétebb színeiben pompáztak. Elejét egy a többinél nagyobb, átlátszó ékkő jelölte. A fejdísz tetején csorba kereszt, egy eltűnt isten jelképe éktelenkedik. Testét fekete köpeny fedi, lábán még a sötétben is csillogó bőrcsizma, mellkasánál kilóg aranyozott szegélyű bársony öltözéke. Látszik rajta, nem ilyen helyekhez van szokva.  
 - Muszáj ezt tennünk vele? – szeméből kétely tükröződött, de nem mert többet szólni az árnyékhoz.  
 - Az árulás velejárója a kivégzés. Viszont a pozíciójából adódóan, nem derülhet ki – a koronás alak odament a rabhoz, és magához ölelte.  
 - Mindig hű szolgám voltál, de átléptél egy határt.  
 - Nem fogok az életemért könyörögni, mert tudom, hogy a döntést már meghozták helyetted. Egy utolsó tanácsot fogadj el egykori bizalmasodtól: ne hagyd, hogy a korona és ez a szörnyeteg megbabonázzanak! Szavaim most süket fülekre találnak, de emlékezz rájuk, mikor beigazolódnak ostobaságod miatt! – a koronás fő szemében harag gyúl, s elindul a ketrecem felé.  
 - Én magam engedem rá erre a söpredékre a végzetét – a nyirkos levegőtől rozsdás lakat kinyílik, és a szájzár béklyóimmal együtt puffan, mély nyomot vágva a földbe. Állkapcsom és végtagjaim recsegve-ropogva indulnak be, mint egy elhanyagolt gépezet. A talpaim kezekké változnak, csontos kis tépőhorgok sokasága teríti be tenyeremet. Ahogy testem szőrösödik, fogsorom is vele alakul át: szemfogaim a vér kiszívására készen, a többi pedig a hús rég elfeledett ízére éhesen csattog.  
 *Nyugodj meg öreg, semmi személyes* – gondolom magamban. *Hamar véget vetek a szenvedésednek. Jobban örültem volna egy szaftos vérfarkas combnak vagy egy kis üdítő vámpírvérnek, de ha nincs vérszopó, jó lesz ez a vén tünde is.*

֍֍֍֍֍֍֍

Sötétség ölel körül, nem látok semmit.

Aztán nagy levegő, kiságyban ébredek. Hamar felismerem gyerekkori szobám.

Valami rám nehezedik, sörtés lábak nyomják mellkasom. Már nem vagyok kicsi, de nem tudok mozdulni. Teljesen tudatomnál vagyok, a nyolc pontszerű szem pedig egyre közeledik, bennük ott lobog a végtelen üresség.

Balra kapom a fejem. Vörös bőrű lánygyermek fekszik a túlsó ágyon, szemében kristálykék fény ragyog. A ragyogás betölti a teret, még engem is elvakít, egy pillanat alatt megszűnik a nyomás.

Kinyitom a szemem, körülöttem minden ég. Tűz emészti a falakat, gerenda zuhan alá fentről. Füst marja a tüdőm, homályosul az oxigénhiányos látkép. A ropogó lángok egyre csendesebbek, míg távoli koppanások közelednek.

Kopp – hangzik a konyhában.

Kopp – hangzik a nappaliban.

Kopp – hangzik az ajtófélfában.

Kopp – hangzik a lában előtt.

Ragyogó alak lép elém, a kristálykék fény felemészti a lángokat, hűs, langyos érzés járja át testemet, mindent befed a kellemesen vakító fény, majd alakok jelennek meg és gondolatok.

*Nyugodj meg öreg, semmi személyes* – gondolom magamban. Vagy mégsem én gondolom? De a fejemben, szól, akkor csak nekem kell lennem.

*Hamar véget vetek a szenvedésednek. Jobban örültem volna egy szaftos vérfarkas combnak vagy egy kis üdítő vámpírvérnek, de ha nincs vérszopó, jó lesz ez a vén tünde is.* – csillapíthatatlan éhség fog el, miközben állkapcsom átalakul, talpaim kezekké válnak, tenyeremben kampós csontok jelennek meg.

Az első dolog, amit meglátok egy kikötözött, vénséges tünde. Kifakadt sebeinek láttán kicsordul a nyálam és megindulok. Ekkor kapok észbe, fékezni próbálom magam, de csak lassítok, ösztöneim felülkerekednek. Mikor belemélyesztem, agyaraim a megviselt húsba együtt kiáltok fel a tündével.

Izzadtságban úszva ébredek fel. Az ablakon beáramló holdfény megvilágítja a szobát, csak a sarkok rémisztő homályába nem jut el. Oda nem tud. Oda senki sem tud és nem is akar.

Aranyos szerzetek

*Orihone építésekor több úton is falba  
 ütközött a törpök és tündék szövetsége.  
Hirtelen fagyok, rossz termés, egyre   
gyakoribb állattámadások, mintha a   
természet ellenük dolgozott volna.  
[…]*

*A törpvárosok építésének idejéből szár-  
mazó iratok alapján megfejtették a jele-  
ket. Nimfák gátolták őket, az erdő őrei.   
[…]*

*A tündék ismerték e faj távoli képvise-  
lőit az óhazából, így tudták mi a teendő.  
A Nemes tündék (a tünde nemzet-*

*ségek vezetői) felkeresték az Erdő   
Népnek úrnőjét, s Lilyth fogadta őket.   
[…]*

*Az Erdő Népe felajánlotta szolgálatait,  
cserébe Ainonnan népe nem zavarja terü-  
leteiket, fát csupán télen irtanak, s a Nép*

*helyet kap a Tanács ülésein.*

*[…]*

*Orihone szerződés: Második paktum (Erdő népe záradék)  
 Újvilág, Orihone nyomda, (117 Rylei 12. napja)*

A sikátor néma volt, elhagyatott, szartól és húgytól bűzlött, akár csak a hulla. A cafatokra szabdalt tetemet jól elrejtették – legalábbis a tettes azt hihette. Veldonnak, a királyi gárda vezetőjének jó szimata volt az ilyenhez, ám a nyomozás és a folytonos csőd megviselték. Arcát ápolatlan borosta fedte, véreres szeme halakéhoz hasonlóan kidülledt. Mészfehér bőre arról tanúskodott, hogy munkaideje nagy részét nem a szabad ég alatt tölti, legalábbis nem nappal. Őszbe forduló haja zsír fogta tincsekben lógott ki kalapja alól, itt-ott szürkén jelezve a nyomozó korát.

Idegesen vizsgálta a tett helyszínét. Nem akarta, hogy bárki észrevegye őt vagy az áldozatot. Önmagát okolta, úgy érezte, hagyta meghalni.

Szorosabbra húzta magán a csizmájáig érő, fekete gyapjúkabátját, majd végigszagolta a tetthelyet. Vérfarkas lévén jól el tudta különíteni a különböző egyénektől származó szagmintákat, de az áldozatén kívül nem érezte senkiét a helyszínen. Tudta, hogy az az alávaló féreg mágiával rejti el a nyomait, ám feloldani soha nem tudták időben a bűbájt. Mire rájöttek a varázslat forrására, és elvágták tőle, a nyomok rég eltűntek a Menekültgettó bűzlepte fellegeiben.

Ismerős szag terjengett a levegőben, de még nem tudta beazonosítani. Érezte a test melegét, látta a lomhán csörgedező vért, ami egy artériából szivárgott. A szörnyeteg nemrég még itt lehetett, de kár is lenne üldözni. Mindig így alakul a dolog. Friss hulla, rossz hírű környék, halvány nyomok. Ezt követi a nagy hajsza, mely a semmibe torkollik, majd újabb este és kezdődik elölről. egyetlen esélye az lenne, ha elkapná a gyilkosság pillanatában – vagy szerencsésebb esetben előtte –, máskülönben nem éri utol.

A vesztesek nyugalmával vizsgálta tovább a holttestet, valami apró nyomot keresve, egy hibát, ami alapján elindulhat. Hosszas kutakodás után felismerte a darabokra tépett arcot. Az egyetem egyik magasrangú oktatója és elhíresült beáramlás párti, Orian volt az.

Ismét elbukott. Újabb életet dobtak el a semmiért, ő legalábbis biztosan. A nyomok miatt egy lunárra vagy egy kóbor vérfarkasra gyanakodott, ezért sem bízhatott meg falkájában. Sokszor előfordult már, hogy egy őrült rokont inkább a pincébe zárva tartottak, mintsem véget vetettek volna holdkóros ámokfutásának.

A teljes diszkréció másik oka az elborult, faji tisztaságpárti, más néven „Pouritán” politikai mozgalom volt, mely nemrég került be a Szabad Világ Tanácsába. Ezek az agyament politikusok vérszomjas szörnyetegként látják a vérfarkasklánok egészét, s az országot fajonként akarná felosztani laza kapcsolatot tartva az újraalkotott részek között. Az ilyen alakok kezébe nem adhatnak töltött fegyvert.

Veldon olyan nyomozó volt, aki ismerte hiányosságait, és azokat szerette kipótolni más, alkalmasabb személyekkel. Így jutott el egy Jerrik nevű jóshoz, aki jelenleg a Daunaui Egyetem Jóslástan Tanszék rektora. A hóbortos tünde beáramláspárti politikus, ami több okból is kapóra jött a nyomozás kapcsán. Először is az imént említett irányzat szöges ellentéte volt a Pouritanizmusnak, másrészt Ainonnan meggyilkolt polgárai, akár Jerrik vagy Orian a tanács ugyanezen frakciójához tartoztak.

Biztosan meg fogja viselni ez az eset – gondolta. Nem akarta még hívni bizalmasát, inkább elmerült gondolataiban, hogy késleltesse az elkerülhetetlent.

Veldon nem csak a képességei miatt szerette a jóst, hanem furfangossága miatt is. Jerrik valódi kutatásait nem tárta a világ elé, a nagyközönség előtt elborult elméjű transzfüggőnek adta ki magát, aki csak tehetségének köszönhetően maradhatott a tanszéken. Így ez a zseniális elme a megjátszott őrület burka mögött dolgozhatott anélkül, hogy kíváncsi szemek lesnék minden mozdulatát – nem úgy, mint a Király barátjaként ismert testőr. A mágus hívta fel a figyelmét arra, hogy ne csak saját fajtája ellen nyomozzon, mert lehet, hogy sokkal ocsmányabb dolgok rejlenek Orihone sötétjében, mint arra épeszű teremtmény számítana. De akkor ki vagy mi lehet a gyilkos? A gyökerek mélyebben rejtőztek, mint gondolta.

Így sem könnyű tartani a látszatot, hogy minden rendben van. Az eltűnéseket jelentő rokonoknak újabb és újabb kifogásokat kell találni, hogy a nyomozás miért nem halad. A hullákat eltakarító csoportok bár nem tesznek fel kérdéseket, a tekintetük mindent elárul – egy ideje már nem is vette igénybe a különleges alakulat segítségét.

- Mi lesz, ha a gyűlés idejéig sem oldódik meg a probléma? Erre is van válaszod, Veldon? – morfondírozott magában.

Kiment a sikátorból és mélyeket lélegzett a Daunau által kitisztított levegőből.

- Legyen ez a holnap problémája... Jerrik, hall engem? – üzent neki a kettejük közt kiépített mágikus hálózaton.

- Egy újabb áldozat? És a tettest elkapta?

A testőr morgott egyet, így Jerrik szavak nélkül is tudta a választ.

֍֍֍֍֍֍֍

Orihone keleti oldalán egy ovális toronyóra bámulta a Daunau gyorsfolyású vizét. Az egyetem A épülete a Mágia Tanszék otthona; két oldalszárnya rejti a kíváncsi szemek elől az osztálytermeket. Korán reggel felpillantva a vörös tető alatt görnyedező oszlopokra, történetek milliói tárulnak az arra járó szeme elé: a Muantain-medence nyílt kőfejtőiről, ahol a nap barnította törpök fáradtságot nem ismerve bányászták ki a márványt, mészkövet, bazaltot és még ki tudja miegymást, ami ennek a hatalmas épületnek a születéséhez kellett.

Tovább hallgatózva kínkeserves prüszkölések emléke visszhangzik, amint Thraur herceg szolgái pónilovakkal vontatott szekereken szállítják a nehéz rakományt – azt mondják három nap és három éjjen át gurult a menet; s sárkánytávlatból nézve a lassan döcögő menet hangyanépként kanyargott a hágón.

A fáradtságos munka után nem kellett más, csak néhány emelő, pár szorgos kéz és egy kis mágia, hogy a Daunai Egyetem főépülete elnyerhesse mai pompáját: az egymásba forduló üvegajtókon belül márványlépcsők, bazalt- és mészkőfolyosók valamint mágiabiztos tantermek segítették a tanárok és a diákok együttes munkáját. A rózsaablakok mintás üvegszemekként festették színesre a hajnali fényt. A még csendes utcákra tekintő erkély mögött néma szoba, a tanárok szentélye várta lakóit. Itt pihentek a munkára kész asztalok, bennük az üres dolgozatlapok reménykedtek, ők lesznek a tökéletes válaszok tekercsei, s nem a bukás kőtáblái.

Még a nap sem tért teljesen magához, mikor Ion az egyetem matematikatanára beosont az épületbe. A kis növésű ember feje búbját bőrsapka díszítette, akár a szerzeteseknek, ám neki nem az olló, hanem az évek vágták ilyen formára. Üstökét szőrcsomók egybefüggő pamacsai ölelték körbe, melyet fehérre színezett életének tele. Besántikált a tanáriba, majd rögvest a konyha felé vette az irányt botja társaságában. Egy-két-kopp, ezt ismételve igyekezett, előkapta a kávéfőzőt, az őrleményt, a tejet, a kakaót, s a cukrot, majd mosolyogva töltötte az általa készített feliratos bögrékbe a reggeli lendületet. Botját hátrahagyva vitte ki az asztalokra a koffeinadagokat. Jobb lába fürgén menetelt, míg a bal, lassítva társát, csúszott utána. Amint nekikezdett az italok osztásának, gyors, ritmustalan léptek visszhangja csapja meg fülét a folyosókról.

Ezer koppanás közül is felismerné ezt a zajt. Nem más toppan be sietősen az ajtón, mint az iskola apókája Mϔnor.

- Üdvözöllek téged, öreg barátom – nyújtotta felé az itókát.

- Szintúgy, szintúgy – válaszolt félvállról, miközben kibugyolálta magát a nagy sietségben. A kisnövésű öregember haját ősz tincsek ékesítik, bal szemére már rég rámászott a csúnya szürkehályog, de a jobb élesebb a sasénál. Első ránézésre sokan hinnék szerzetesnek a biológia- és környezettantanárt, hiszen múltjának nagy részét Aruil házában töltötte. Aruil egy a Nemes tündék közé tartozott az Óvilágban. A kujon annyi nővel hált az évszázadok során, hogy egy egész hadsereget kitett gyermekei száma. Ha hadsereg nem is lett belőle, egy kolostort állítottak az emlékére, ahová azóta is a felső osztály érdeken kívüli gyerekei kerülnek. Mϔnor külsejében ember anyjára, életkorában azonban Nemes apjára ütött.

- Ugye még nem késtem el?

- Most végeztem.

- Hosszú kávé?

- Pontosan.

- Fél bögre tejjel?

- Ahogy mondod.

- És...

- Igen, három kávéskanál cukorral, ahogy mindig. Hörpintsd fel, te vénség!

- Fiatalság bolondság – kortyolta mohón a forró, barna folyadékot.

- Minden csak viszonyítás kérdése – szólt hátra Ion, miközben újabb adagért indult.

A kitáruló ajtó utat nyitott a Mágia Tanszék vezetőinek, Ashannak és Arkannak. A szakadt ruhákba bújt alacsony férfi fején szénaboglyaként ült hosszú, barna haja, mely alól hegyes fülek kandikáltak ki. Nem más volt ő, mint Ashan, az alapfokú mágiatantanár. Mellette kasmírkék palástban kutya módjára követi őt a tanszék szőke hercege, Arkan, az egyetem felsőfokú mágiatantanára. Külső megjelenésü, csak úgy, mint belső tulajdonságaik, egymás szöges ellentétei voltak. Ashan dérfogta haja hajdan barna lehetett, s meggörbült háta is egyenes volt, mikor még a sokszáz megélt év nem rakta rá terhét. Arcán krolli barázdákat vágott az idő, ám szeme éles volt, mint a sasé ily megszépült korban is, akár a többi fajtársának. Szemüvegre nem volt szüksége másfajú kollégáival szemben. Arkan peckesen sétált, úgy nézett körbe, mint aki a Muntain tetejéről tekint le a világra, haja a terrenek művelte szántók kalászait utánozta, ő mégsem tartozott közéük, hiszen mágus volt. Testalkata sudár, de izmos egy elfhez képest, ami más időkben furcsaságszámba ment volna, de az egyenlőség korában senki nem nehezményezte.

A Bölcsek Szent Könyvének e két szolgája minden reggel az ajtó előtt találkozott, és be nem állt a szájuk a tanítás kezdetéig. Míg Ashan a fajok közti egyenlőség és a közös kutatócsoportok kialakítása mellett érvelt a Szabad Világ Tanácsában, addig Arkan szélsőségesebb, közel Pouritan nézetei vetettek véget a politikai elitben való felszólalásának. A kora ellenére nagyhatalmú mágus tiszteletből nem beszélt álláspontjáról idősebb kollégája előtt, ám ez nem akadályozta abban, hogy másokat traktáljon vele.

- Mostanság a nomád druidák óvilági vándorlásait kezdtem el tanulmányozni a Homály keleti régióiból fennmarad emlékek alapján – mondta az öreg.

- De az nem az ősvilági mágiákhoz vezet vissza?

- Ahogy mondod fiam, az eredethez.

- Kész a kávé – nyújtotta át mosolyogva Ion. Ashan rögtön lehúzta. – Talán még szünetet sem tartott beszédben közben – azonban Arkan kiköpte az első korty után.

- Mi ez a piszkos lötty, te *ember*?

- A nagyanyád receptje drága barátom, ahogy mindig.

- Valamit mégis elrontottál, mint általában. Botrányosan rossz ez a fekete leves!

- Ez furcsa, hiszen most direkt vele csináltattam meg, nehogy elrontsam – kacsintott rá, mire az érzelemmentes arccal elfogyasztotta a reggeli energialöketét.

Nagy csattanás hallatszott kívülről, majd egy fej koppant a padlón. Kisvártatva kinyílt az ajtó, amin egy karikás szemű, gizda tünde mászott be. Indákba rendeződött búzaszínű tincsein látszott, hogy tegnap is elfelejtette a mosakodást. Földig érő fekete talárja alól kikandikáló kezében sárkánytojást megszégyenítő kristálygömböt szorongatott. Szemei vadul pásztázták az őt körülvevő teret, a látványba simuló szellemképeket. Jerrik, az iskola jóslástantanára a „Hóbortos Tünde” néven volt ismert Orihone szerte. Különleges képessége, melynek segítségével kapukat nyitott és zárt világok között, egyszerre áldás és átok.

- Az istenek szerelmére, mondja meg valaki, hogy melyik dimenzióban vagyok éppen?

- Hosszú éjszaka a kristálygömböddel? – bicegett elé Ion, kezében a Jerrik feliratú bögrével.

- Ah... Imádom a kávé kesernyés ízének és barackpálinkád aromájának fanyar kettősségét!

- Ha már jobban vagy, mesélj, mi történt tegnap?

- Ne is kérdezd, – rúgott bele az asztalba, majd arcán grimasszal folytatta ­– ma is csak egy házdémont találtam.

- Ez sajnálatos...

- Várj csak, várj Ion, ne írd le ily hamar a szellemek zabolázóját, mert ez nem minden! – mutatott ujjával az ég felé kaján képpel.

- Bocsáss meg, hogy félbeszakítottalak.

- Semmi gond. Hol is tartottam?

- Ez nagyon izgalmas Jerrik, de sajnos hív a kötelesség!

- Csakugyan?

Csörömpölés éles visszhangja rázta meg a folyosókat, majd néhány puffanás.

- A nyavalya vigye el – sipítozott egy női hang az ajtó túloldaláról.

- Várj, hadd segítsek! Valaki kinyitná az ajtót? – dörmögte egy férfi. Ion és Mϔnor készségesen engedelmeskedtek, de még így is túl keskenynek bizonyult a falban lévő nyílás, hogy azt a mennyiségű harci szerszámot, amit Teron és Meedea hoztak, egyszerre bevihessék. A súlyos gyakorlókardoktól kezdve a bőrpáncélokon át egészen a tegezekig, annyi minden volt náluk, hogy egy légiót fel tudtak volna szerelni belőle. Teron, a kiöregedett Gren-törzsbéli vadász gyakorta vitte haza játékszereit, s mutat egy-két trükköt az újdonsült Kingthwing tanárnőnek.

- Tedd csak le apóka, majd én beviszem a nagyját! – vigyorgott kajánul hosszú, tüzes haja alól.

- Majd én megmutatom neked ki az apóka! kiáltott fel Teron, és vérfarkast megszégyenítő erővel kapta fel a földre hullt fegyvereket. Különös figyelmet szentelve a Kroll hercegségből kapott fokosra és az O’daun kincseskamráiból szerezett, rubintberakásos rőrre.

- Többet ésszel, mint erővel – gondolta magában Meedea, míg társa dühösen pakolt.  
 Hiába a sok fáradozás, hiszen minden fegyver lepotyogott a polcokról, mikor földrengés rázta meg az épületet. Az út túloldalán növő fa ága kinyitotta az ablakot, amin egy mosolygó tünemény ugrott be. Szemét sötét lencsék fedték, amik arra szolgáltak, hogy a nap sugarait távol tartsák tőle. Gallyakkal, madártollakkal ékesített haja egészen a vádlijáig ért. Bár nem lehetett több tíz foknál, mégis térdig érő, ujjatlan tunikában ténfergett a hideg márványpadlón Lilyth, az Istálló vezetője.

- Az ég szerelmére, Lilyth, legalább egy cipőt húzhattál volna! Így meg fogsz fázni – ölelte át rég nem látott barátnőjét Meedea. – Milyen volt a nyaralás a O’daunau Hercegségben?

- Ne is mond, kedves, majd meg lehet sülni azokban a bányákban, de megérte! – húzta elő ruhája alól a drágakő bányák egyik kincsét, amit Thressentől, az O’daunau egyik hercegétől ajándékba kapott. Mesélt még a tünde harcosnak a különleges kristályszemüvegről is, amit ajándékba kapott, ám a fegyvert borítgató belépő nem maradhatott szó nélkül.  
 - És mi lesz a fegyvereimmel? Kezdhetem az egészet elölről! Legközelebb szólhatnál előre, hogy kötözzem az egészet a falhoz.

- Ne haragudj, Teron drága – hullott a nyakába a fiatalos kinézetű nimfa. – Igazad van, olyan okos és bölcs vagy.

- Nem kell a hanta Lilyth ­– duzzogott, miközben szedhette újra össze halomba rendeződött felszerelését. – Amúgy is idősebb vagy nálam... Mennyivel is? Kétszáz évvel? Háromszázzal?

- A nők kortalanok, te csacsi! És ha nem tudnád, a bölcsességet nem időben mérik – kacsintott rá a teremtés.

Utolsóként lépett be az egyetem jóképű, ám magányos vámpírja, Félix Einguard. Éjsötét haja elegánsan futott végig enyhén görnyedt hátán, egészen a lapockájáig. Majdnem mindig öltönyben járta az iskola folyosóit, akár egy szellem. – Nem való a nappal a vámpírnak – mondogatta a történelmi időket megélt történelemtanár. Táskás szemei alól kék írisze úgy villog, akár a prédáját kereső macskáé.

A társaságot nem szerette, a tömeget pedig egyenesen megvetette. Ő is jó kapcsolatot ápolt egynéhány törp herceggel, így nyaralását békés, sötét zugokban tölthette. Senki sem értette igazán, miért döntött végül a tanári hivatás mellett, de úgy látszott, a történelemórákat, ha nem is élvezi, de legalább megtűri az életében.

- És itt is van a huszonhárom éves vörös, egy csipet kávéval – nyújtotta át a talpas poharat Ion. Félix nagy kortyokban nyelte a vörösesbarna nedűt, majd megkönnyebbülten sóhajtott, s megtörölte száját bal zsebében lévő kendőjével.

- Csak te tudod feldobni a kedvemet, kölyök – ütögette meg az öreg fejét. Asztalánál összeszedte magát az előadáshoz: fölkapta fehér köpenyét, uzsonnás dobozába eltett egy zacskó nulla negatívot, majd egy kupac könyvvel a kezében irodájába ment.

Mindeközben zsongó diáknép töltötte meg az A épületet, várva a reggeli eligazítást. A tanoncok között toporzékolt egy tanár. Egy tanár, aki még Félixnél is képes többet késni.

– Elnézést. Bocsánat. Szabad lesz? – hallatszott a fület irritálóan magas hang. A nőt könnyen összetéveszthették tanítványaival. Apró termete, hosszú szoknyájába tűrt inge és ízlésesen feltűzött, kócos haja mintadiákhoz illő kinézetet kölcsönzött neki. Átverekedve magát a tömegen nagy lendülettel lépett be a tanári ajtaján. Félix kávés finomsága egyenesen az öltönyén landolt, a kezében nyugvó papírok pedig őszi levélként hulltak a padlóra. Az öreg vérszívó mérgesen rendezgette földre hullt munkáját.

- Nagyon sajnálom, nem vettem észre magát.

- Legközelebb figyeljen oda – zsörtölődött, szíve mégis megenyhült, amint meglátta az idegen kakaóbarna arcát, és tekintete belefonódott a szemüveg mögött lapuló mandulaalakú szempárba. A tanárok síri csöndben nézték a jelenetet.

- Nem éppen így terveztem bemutatkozni, de Nelaana vagyok, az új tanár. Ha mondhatom így, a királyi osztály főnöke – kapkodta a papírokat vörösödő arccal.

- Hagyja csak kisasszony, megesik az ilyen – legyintett. – Majd én összeszedem a maradékot, köszönöm a segítséget! – amint végzett, kihúzta magát, és az ingén éktelenkedő folttal mit sem törődve távozott a fiatal matuzsálem.

- Szimpatikus – mosolygott Nelaana.

- Azta, ezt hogy csináltad? – csodálkozott Lilyth.

- Ez lenyűgöző – folytatta Meedea.

- Mire gondoltok? – kapta össze magát végül Nelaana is.

- Csupán arra, hogy még senki nem látta Félixet így viselkedni. Általában egy fél órás fejtágítás következik, ha valaki hibát vét őhatalmassága előtt – hajlongott Teron, amin kacagott a többi kolléga.

- Még soha nem találkoztunk – gondolkozott Nelaana.

- Talán azért, kedves, mert azalatt az egy hét alatt, amióta itt dolgozol, többet késtél, mint én egy év alatt – kacsintott rá Lilyth.

- Meglehet. Ha már a késésről beszélünk, nem látta valaki Oriant?

֍֍֍֍֍֍֍

A kezdetek

|  |
| --- |
| *[…] mely kimondja a szabadnak születés és a*  *faji egyenlőség elvét, valamint a törzsek, nem-*  *zettségek, hercegségek és királyságok belügyeinek szuverenitását. Mindazonáltal új törvénykezési*  *formát vezet be a közös ügyekre, a Szabad Világ*  *tanácsának (későbbiekben SzVT) képében.*  *A Bölcsek bölcse a kormányzás terhét ezen*  *szerződé értelmében átruházza a mindenkori*  *SzVT megválasztott képviselőire, de uralkodói tisztségét, megtartja.*  *[…]*  *Továbbá egyesíti a valutát, a Szabad Világ*  *Kredit formájában.*  *[…]*  *Orihone szerződés: Negyedik paktum (faji záradék)  Újvilág, Orihone nyomda (129. Rubyelle 36. napja)*  *Az Orihone szerződés negyedik paktumának értelmében szervezetünk tölti be a legfőbb bíró szerepet, mi vagyunk a végrehajtó hatalom, valamint a hadi- és rendkívüli haditanács egyben. […]*  *Hogy felelősségünk tudatában igazságosak is maradhassunk, tagjaink létszámát és minőségét*  *is gondosan meg kell válogassuk.*  *[…]*  *Polgáraink néprajzát tanulmányozva arra*  *jutottunk, hogy a mindenkori Tanács tagjait a*  *Nemes tündék (nemzettségenként egy, vagyis az*  *eltűnt nemzettséget leszámítva öt), a Törp*  *hercegek és a király (összesen hét), az emberi*  *faj képviselői (kettő), az erdő népének ősanyja,*  *Lilyth és választott hűbéresei (három), valamint*  *a kiegészítő záradék értelmében a vámpír*  *kisebbség megtestesítője (egy) fogják alkotni.*  *[…]*  *Szabad Világ tanács alapító levél (az Orihone szerződés: Negyedik paktum alapján)*  *Újvilág, Orihone nyomda (129. Rubyelle 78. napja)* |

Veldon irodáját a Muantain egyik tornyának tetején rendezték be, abban, amelyiket a királyi testőrség sajátjának neveztek ki. Az ablakról rálátott a Daunaura, ami ilyen távolságból lomhának tűnt, nem tükrözte a folyó igazi személyiségét. A víztömeg még a hajókat is el tudta sodorni, ha a matrózok nem ügyeltek, csupán a jól megépített kikötők védtek a sodrás ellen. Ő is így érezte magát, amint bámulta a folyót: mint egy eltévelyedett hajós, aki próbál küzdeni az áramlás ellen, de még nem látja a partot.

Minden egyes kudarc fájt neki, de nem a büszkesége miatt. A tehetetlenség kavarta fel, a tudat, hogy évekkel ezelőtt még változtathatott volna. Ha akkor, régen figyelt volna nagyanyjára, a törzs sámánjára, most nem itt ülne, és nem gyomorforgató fotográfiákon keresné a meglelhetetlen választ. Gyermekként máshogy látta a világot, a mágia iránti kötelesség csak másodlagos szerepet töltött be a kortársaknak megfelelni vágyás mellett.

Olyan volt, mint most a fia.

A túlparton toronyóra magasodott, a Mágia Tanszék legmagasabb pontján. Ott tanult Haris nap, mint nap, és Veldon csak remélte, fia okosabb lesz, mint hajdan apja. Önnön arcképe tükröződött a frissen mosott ablakon, így a legapróbb részletek sem vesztek el az üveglapon. Tekintete komorrá vált, hajában megsokasodtak az ősz szálak. Öregnek és fáradtnak érezte magát. Várta az estét, de nem úgy, mint gyermekkorában a falkával való közös futást. Virrasztás volt ez, olyan, amire nem sokan mennek, ahol egyedül gyászol, így még nehezebb megbirkózni a bánattal.

Túl nagy teher volt ez számára.

Tekintetét elszakította a látványról, és visszatért a tegnapi haláleset jegyzőkönyvének megírásához.

Jerrik mágiában való jártasságának sokszor vette hasznát, de most a túlvilági kutatásait is hasznosította. A Jóslástan Tanszék tanára a második sík lenyomatai után kutatva lelt rá a halott utolsó emlékfoszlányára. Elmondása szerint erős érzelmi benyomások, düh és csalódottság fogta el a vén Orient. Azt is meg tudta állapítani, hogy a Terren ismerte gyilkosát, de a homályos transzból nem tudott kivenni felismerhető alakokat.

Veldon a nyomozást már aznap megkezdte és lefelezte a lehetséges gyanúsítottak számát. Mint a földműveléssel foglalkozó megannyi hűbérúr, Orien rokonai is a mezőségeken elszórt birtokokban tartózkodtak. Sem feljegyzés, sem mágikus lenyomat nem igazolta, hogy bármelyikük távol tartózkodott volna az otthoni kúriáktól.

A Daunaui Egyetem tanára házsártos öregtünde hírében állt, így ismeretségi köre a földművelési tanszékre szűkült, baráti társasága a tanári karon kívül másból nem állt.

Veldon hátán végigfutott a hideg. Az Egyetem minden alkalmazottját, még a takarítószemélyzetet is komoly háttérvizsgálat után engedték csak az ország jövőjét jelentő diákság közelébe, így szinte lehetetlennek tűnt az, amit bizonyítékok támasztanak alá.

Az éjszakai vadászattól megfáradva ásított egyet, karikás szemeit újra a Daunau vizére meresztette. Nem tudta, mitévő legyen.

֍֍֍֍֍֍֍

- Jó reggelt tanár úr! – köszöntötte Daemon és Nova Félix Einguardot.   
 - Mehe… Mi történt tanár úr ingével? - mutatott Nova aggodalmasan a vöröslő foltra. – Ne hívjunk egy orvost esetleg? – Félix föltartotta a kezét és megvárta, amíg a lány elhallgat.  
 - Nyugodjon meg Nova kisasszony, csupán egy ügyetlen kolléga, egy csésze fiatal vörös, és egy ajtó szerencsétlen kombinációja történt, semmi más. Mindazonáltal sietősre vehetnénk az utunk, hiszen a C-épület messze van és nekem még át kell öltöznöm.  
 Belépve a C épület vörös téglái között, az ifjú féltünde rájött, hogy ez csupán a kapu volt; s a nagyja még hátra van. A barna, lándzsákhoz hasonlatos kerítés mögött egy egész palota tornyosult föléjük. A két egymás közelében lévő építmény sarkaiból kisebb-nagyobb tornyok nőttek; a nagyobbik hátulját pedig Makkacsin tölgyből készült emeletes erkély díszítette.  
 - Szép lehet a kilátás innen a Muantain medencére – mondta Daemon.  
 - Szépnek, szép, csak ne menj az alsó szintre, tele van bagóssal – forgatta a szemit a hercegnő.  
 Belépve a terembe három padsor, fehérre meszelt falak, finomra csiszolt fapadló, és egy kifeszített ponyva várta őket. Amíg Felix kipakolta a jegyzeteit és az ócska kristályfény alapú kivetítőjét, Daemon észrevette a középső hármas padsorban ülő Viktort és Nesselát; akik vadul kapálózva jelezték, hogy kettejük közt a helye. Még egy sóvár pillantást vetett a tüneményre, aki unokatestvére Aomaon mellett kötött ki, majd ő is leült.   
 - Jó reggelt – köszönt a fóliáit előkereső Felix Einguard. Az osztály nagy része elkezdett felállni. – Hagyják csak, inkább térjünk a lényegre; ha lehet. Ki fogja elmesélni újdonsült osztálytársának, miről szól ez a tantárgy? Ashery kisasszony, kérem.   
 - Hát tudja tanár úr, sajnos nem tudtam készülni a mai órára. Tudja, felsőfokú mágiaórára rengeteget kellet gyakorolni és – a fiatal matuzsálem feltartotta kezét és szokás szerint megvárta, amíg diákja elhallgat.  
 - Azt meghiszem, hogy gyakorolnia kellet, azonban nem vagyok teljesen biztos benne, hogy ezek a „gyakorlatok” szorosan kapcsolódtak az egyetemi tevékenységéhez – nézett sanda szemmel a fiatal párocskára. Daemonnek az iskolába vezető úton végigszidták ezt a társaságot, melynek élén Cadertor és Ashery állt. Ashery az Aster, vagyis a vadász nemzettség tagja volt. Az óvilágban rejtőzködő életmódot fojtató tündék nagy segítségére voltak Níviannak a nagy vándorlás során, így a ranglétra harmadik fokán helyezkedtek el. Ashery egy volt a Nemes tündék közül, ám ezzel nem elégedett meg. Társadalmi helyzetét a Kingthwig legfiatalabb, legjóképűbb és legkönnyebben megvezethető képviselőjén keresztül akarta bebiztosítani, vagyis Cadertor szerelmével. – Inkább üljön le és köszönje meg a teremtőnek, vagy annak, amiben maguk hisznek, hogy nem feleltettem. Luna kisasszony, mentse meg nemének becsületét – a farkas leány felpattant és géppuska módjára kezdte hadarni a tananyagot.  
 - Az elkövetkezendő években történelmi múltunkat fogjuk megismerni, kezdve az Ősvilággal. Egyes filozófusok szerint egy mindenek felett álló hatalom vagy Istenség művei vagyunk; más gondolkodók azt mondják, csupán egy nagy robbanás következtében keletkezett minden. A két fél mindig is vitázni fog egymással, azonban abban egyet értenek, hogy erre az időszakra tehető az Ősvilág kezdete, a végét pedig a kismillió univerzum létrejötte zárja.   
 - Ezt követi az Óvilág, amelyben a fajok népcsoportokba rendeződéséről, belpolitikai tevékenységükről és hadászati összetűzéseikről beszélünk majd; kitérve országunk alappilléreit alkotó hat fajra: a vérfarkas törzsekre, az tünde nemzetségekre, az emberek városállamaira, a törpök királyságaira, az erdő népére, valamint a vámpír klánokra, bár róluk való tudásunk elég csekély. Végét a vallási birodalmak megdöntése jelentette.  
 - A Középvilág hajnalán nagy felfedezőink más világok és dimenziók megismerésének reményében indultak veszedelmes útjukra. Új fajokkal kötöttek szövetségeket, néhol a mágia hiányával kellett szembesülniük, sőt, mi több, megtalálták saját Isteneiket; azonban a hiányzó darabkára, a teremtés ősi történetére nem kaptak választ senkitől. Elérkezett a béke és barátság kora, amit egy szóval a Boldog világnak nevezünk. Tanulmányaink során megismerkedünk az újonnan alakult szövetségekkel, államformákkal, és politikai helyzetekkel.  
 - Azonban egy pusztító kór ütötte föl a fejét, amely a béke végét és az Újvilág kezdetét jelentette. A betegség eredetét mai napig nem tudják; de annyi biztos, hogy az egyszerű embert agyatlan, a külvilág ingereire érzéketlen gyilkoló géppé változtató veszedelem népünk millióit pusztította el. Az átjárókat bezárták, a többi világ eltűnt; csak úgy, mint az istenek. A világ romokban hevert. Azonban az egykori Northern birodalom területén élő Bölcsek egy fiatal képviselője felemelkedett, véget vetett a tündék közti viszálynak; s összefogva a hat nemzetséget elindult keletre egy új otthon után kutatva. Az Újvilág történetei királyunk Nívian hőstetteiről, a Dremón nemzetség leszakadásáról és a Kroll medence felfedezéséről szólnak.  
 - Jelenvilág a kor a neve, melyben élünk. Kezdete Ainonnan létrejöttéhez köthető, valamint az Orihone paktum megköttetéséhez. Korunk legkiemelkedőbb terve mégis a Daunaui Egyetem megépítése volt, amin Ainonnan egész népe vállvetve dolgozott; hogy létrehozhassák a jelen első oktatási intézményét; otthont adva a birodalom legjobb diákjainak és még kiemelkedőbb tanárainak. A Jelenvilág pontos időszámítását az alapítás évétől számítjuk.  
 - Köszönöm leülhet – dörmögte a tőle már megszokott közönyös hangon; szemét a jegyzetének szegezve elmélkedett.  
 - Nem tudom, hogy mi baja lehet Haris, én mindent elmondtam – suttogta szomorúan bátyjának.  
 - Pedig még a „Középvilág hajnalán”-t meg a kórról szóló részt is szóról szóra mondtad neki.  
 - A felelete megfelelő volt Luna kisasszony. Érezze megtisztelve magát, egy ötössel gazdagabban térhet haza.  
 - Khmm… Stréber. – súgta oda húgának Haris, mire egy öklöst kapott a vállába.

֍֍֍֍֍֍֍

A sokat mondó történelem óra után hosszas sorokban kígyóztak a diákok várva a matematika tanárra, Ionra.  
 - Teleírtam a karomat puskával – büszkélkedett Will a körülötte toporgó évfolyamtársaknak. A Gren, vagyis a vérfarkasok vadász törzséből származó fiú messze a végekről érkezett, ennyit tudott róla Daemon, mert Viktor első dolga volt bemutatni őket egymásnak. Will beszédes fiú volt, szívesen osztotta meg az új fiúval néha kínosan is részletekbe menően Orihone előtti múltját. Szülei még a kirekesztett törzsön belül sem töltöttek be fontos szerepet, egyszerű közkatonák voltak. A törzs szeme akkor került a legátlagosabb Grenre, akit Daemon valaha látott, amikor megmutatkoztak mágikus képességei. A végeken sokszor találkoznak a Homály szülötteivel, a velük való harcot pedig nagyban segíti a mágikus hadviselés. Így került az amúgy nem túl szorgalmas farkas az állam legkiválóbb egyetemére.  
 - Nincs is rajta semmi – pillantott fel a könyvéből Daemon.  
 - Csak én láthatom új fiú – kacsintott rá zöldről sárgára váltó, villogó szemével. – A lupuszság előnyei, hogy senki sem kap el, ha puskázom.  
 - Lu micsoda?  
 - Lupsz, az a vérfarkas, aki nem csak teliholdkor tudja irányítani az átváltozását, lunár pedig az, aki akkor sem. A lupuszok gyengébbek fajtársaiknál a lunárok erősebbek. Fárasztó ám neked állandóan magyarázni, tudod? – sóhajtozott Viktor.  
 - Kit neveztél gyengének vérszívó?  
 - Senkit kutyuli – feszült egymásnak a két tesztoszteronbomba. Daemon és Nessala szedték szét őket. Két vaskos talp és egy fapálca ritmusos jelezte Ion közeledtét.  
 - Gyerünk, befelé. Befelé. A dolgozatok nem írják meg magukat – jelent meg Ion kezében a kitöltendő papírokkal.  
 - Elnézést tanár úr, de ez az első hetem az egyetemen, a levél késve érkezett Angler-village-be. Megpróbáltam felkészülni a számonkérésre, de ilyet még soha életemben nem tanultam.  
 - Derék dolog, fiatalember. Hogy is hívják?  
 - Daemon, uram.  
 - Mi lenne Daemon, ha megírná a dolgozatot; ám, ha nem sikerülne, adok lehetőséget a javításra. Megfelel?  
 - Természetesen. Köszönöm, tanár úr – belépve az előadóba a tanári asztallal szemben elhelyezkedő félkör alakú padsorok lépcsőzetesen emelkedtek a plafon felé. A frissen lakkozott parketta vakítóan verte vissza a még be nem szerzett o’daunaui drágakőlámpák helyén lógó gyertyacsillárok és a beáramló csekély napfényt.   
 - Minden vizsgázó szakonként üljön le. Egymás között egy-egy padsort, valamint két-két helyet hagyjanak szabadon. Tehát első négy sor a mágusoké, következő négy a tudósoké és a földműveseké, az azt követő az építőké, az utolsó pedig a harcosoké – magyarázta Ion a vizsga menetét, miközben kiosztotta a dolgozatokat az első sorokban ülőknek.  
 - Ennél könnyebb nem is lehetne – súgta oda Will barátainak.  
 - A dolgozat megírására másfél órájuk lesz, kezdhetik – nagyot puffanva foglalt helyet a székében. – Ó, még egy valami. Ha minden igaz, a tenyerére vannak írva a válaszok. Szóval nem ártana lemosni a teszt előtt, nehogy puskázás miatt egyest kapjon; nemde bár William? Siessen vissza, az időt sajnos nem tudom leállítani, az óra pedig ketyeg. – kacsintott rá kuncogva a vén lókötő.   
 - Hogy a fenébe látta meg? – szitkozódott, miközben dühösen indult a mosdóba.

֍֍֍֍֍֍֍

A biológia és természetismeret órák menete valahogy mindig lassabb volt, mint a többi. Ennek  
oka lehetett az anyag mennyisége vagy esetleg Mϔnor, az ősöreg tudós lassú és nehézkes hanghordozása. A volt szerzetes tanterme a koronatorony tetejét foglalta el; amely díszes ablakaival, és kasmír kék cserepeivel ékes fejdíszként emelkedett az épület együttes fölé. A helyválasztás tökéletes volt, hiszen a festménybe illő tájba merülő álmodozókat, sőt még az alváshiánnyal küzdő nemeseket is felzavarták a fölöttük ólálkodó szárnyas jószágok mindennapi tevékenységei.  
 Belépve a csigalépcső végén szunnyadó bejáraton kitömött jószágok, kalitkába zárt bestiák, felakasztott anatómiai rajzok, és ritka fajok lelőhelyeit jelző kincses térképek várták a tudás- vagy esetleg bukásszomjas diákokat. A terem végén vaskos ajtó zárt kilincse jelezte a hóbortos tanár magánterületét.  
 - A mai órát egy különleges népnek foglyuk szentelni, akik elzártan élnek az erdő mélyén. Fiatalság, valaki tudja, ki lesz az igazság megmondója?  
 - Az erdő népe? – nyögte be az arcát még mindig az asztalba temetve az egyik Nemes.  
 - Közel járt, de kicsit pontosítsunk. Kik tartoznak az erdő népébe?  
 - Nimfák, fapásztorok – mondta Nessela.  
 - Ennél egyértelműbbet nem tudtál mondani? – lökte oda Viktor, amire csupán egy sértődött tekintet kapott válaszul.  
 - Nagyon jó, de van még egy faj, akit érdemes lehet megemlíteni.  
 - Az állatok! – kiáltott fel gyermeki izgatottsággal az alvó hallgató mellett egy tünde lány. Mϔnor akármennyire is próbálta visszatartani, nevetőroham tört ki belőle; ami olyan nevetséges volt, hogy ráragadt az egész osztályra. – Valami rosszat mondtam?  
 - Semmi gond – magyarázta világtalan szeméből a könnyet törölgetve. – Én értelmes élőlények csoportjára gondoltam, akiknek legszentebb ünnepe már az ajtóban kopogtat.  
 - A tündérek.  
 - Pontosan, nagyon jó Viktor. És esetleg azt is tudja, hogy melyik ez az ünnep?  
 - A teliholdkor megrendezett tündértánc – mondta hátradőlve, mintha mi sem volna természetesebb. Daemon és Nessela tág szemekkel meredtek a fiúra. – Ne nézzetek így. Én veletek ellenben tanultam.  
 A szabadulást jelző csengőt követően újdonsült előadójukhoz siettek, az épület közepén tanyázó alkímia laborba. Nelaana még a szokásosnál is szétszórtabbnak tűnt; a jegyzetei beterítették az egész asztalt, sőt még a földet is. Az órai anyag előkészületlenül pihent hátul a polcokon, az üstök magányosan hevertek az alvó kandallók fölött, a kémcsövek pedig izgatottan gurultak fel alá az asztalok labirintusában, hogy a megfelelő pillanatban akcióba lendülhessenek. A csöpp kis nőszemély inge félig kilógott szoknyájából, szemei és kezei összehangolatlanul kutakodtak a papírt, tollat, mérgeket és még ki tudja mit tartalmazó kupacban.  
 - Meg is van – kiáltott fel diadalittasan. – Áh, gyerekek; észre sem vettelek titeket. Alkímia óránk lenne, igaz?  
 - Igen tanárnő.  
 - Gyertek beljebb. Jaj, hol áll a fejem. Szóval, a mai óra elmarad, sürgős családi probléma adódott: ma hamarabb kell mennem a gyerekekért. Tanuljátok meg a mérgekről szóló fejezet végét, következő órán zárt helyit írunk belőle; nem, fiam – nézett Daemonre -, mielőtt még megkérdeznéd, ha nem érsz be minket, nem kell megírnod. A bájitalokat az azt következő órán…  
 - Anya – Anya – Anya – zengte a kisgyerekek kórusa és a következő pillanatban nyolc, nagyjából egykorú csöppség ugrott a tanárnő nyakába, ledöntve őt a földre.  
 - Mit beszéltünk anyu nyakába ugrálásáról kincseim?  
 - Hogy egyszerre csak egy – szólalt fel egy a tömegből.  
 - Akkor szálljatok le anyáról, fogjátok meg szépen egymás kezét és többet ne hozzatok kellemetlen helyzetbe a munkahelyemen – mondta ezt olyan türelemmel és megértéssel, ahogyan csupán egy anya tudja. – Köszönjetek el az osztálytól. Viszlát.  
 - Sziasztok. Viszlát.  
 - Most már értem, miért kezel minket úgy, mint a kiskölyköket – súgta oda Nessela Daemonnek és Viktornak.  
 - Ha nyolc kölyköm lenne, én is beleőrülnék – tört be egy pillanatra a hármas közé Haris, majd tovább is állt.  
 - A baziliszkok, már csak ilyenek – vonta meg vállát Viktor.  
 - Szépfiú, gyere a palota bejáratához ma este hatra, de csípd ki magad – simította végi Daemon arcát Nova, majd elsietett.  
 - Ott leszek – kiáltott megilletődve a távolodó lány után.  
 - Valakit randira hívtak – veregette meg Viktor Daemon vállát, majd elindultak a kollégiumba.

Tündértánc

|  |
| --- |
| *Az erdő népe, tudományos nevén silva genetibus  egy igen változatos népcsoport. Ismert képvise- lői a fapásztorok, tündérek, sárkányok, griffmadarak, óriásszarvasok, manók, goblinok. Az óhazából  ismert fajokon kívül megannyi tájegység azonos változatuk és új species-eik az Orihone szerző- dés Silva Genetibus paktum értelmében tudo- mányos vizsgálatok céljára fel nem használható. A róluk ismert adatok csupán mítoszok és a Szent  anya elmondásai alapján ismeretesek. […]*  *Berendezkedésük se nem államinak, se nem törzsinek nem mondható, vezetésük teokratikus. Istenként a földet, Silvan-t tisztelik, vezetőjük a mindenkori szent fához kötött dirád, rang szerint a Fehér Akác Gyermek, megszólítása Szent anya. Ezt a tisztséget jelenleg Lilyth Szent anya tölti be. […]*  *A silva genetibus-ról, annak faji diverzitásáról, szokásairól, vallásáról – Írta Ashan főmágus a tündék vándorlása című kötet kiegészítése képpen, az Orihone szerződés alapján – Egye- temi alapításévi díszpéldány  Újvilág, Daunaui Egyetemi Nyomda (178 Elden  47. napja)* |

֍֍֍֍֍֍֍

A fáklyák fénye, most már nem a hideg kövön kicsapódó párán csillogtak, hanem a mindent beborító véren. Az újabb áldozat maradványai felismerhetetlenek voltak. Jobb keze hiányzott, másik teste nélkül lógott a falhoz szegezett láncról. Egyik szemének kikapart helyén kívül nem sok maradt ráncos arcából. Széttépett belsőségei csak fokozták a kibírhatatlan bűzt, ami a földalatti mészárszéken terjedt. Elmetszett torkából csordogáló patakot szürcsölte a már majdnem teljesen visszaváltozott ragadozó. De mindez mit érdekelte a bestiát? Megadták neki a nevet, ő megkereste és jól lakott. Ennyit jelentett neki a munka, a tömlöcben rothadás helyett túlélésre játszott. Legalábbis egyelőre. Cipőtalpak és valami más kopogása hallatszott a kulcsra zárt ajtó mögül, majd a sötétben nyikorgó fa mögött megjelent valaki. A bestia nem látta, de érezte jelenlétét.   
 - Tudtam, hogy nem fogja végig nézni Orian halálát – mondta az őrök nélkül maradt árnyék. – Túl gyenge, mindig is az volt.  
 - Most, hogy nem maradt senki, hogy megvédjen, mi akadályoz meg engem abban, hogy kitépjem a torkodat és végig nézzem, ahogyan az élet utolsó szikrája is kialszok a szemedben?  
 - Azt hittem, ilyen kérdéssel fogsz várni: miért beszélünk egy ilyen régi históriáról? Vagy esetleg olyannal, hogy miért csak most látogatsz vissza szerény hajlékomba? De, hogy a valóban feltett kérdésre is válaszoljak: Nem más, mint a józan eszed, ragadozó.  
 - A Bestiát jobban szeretem.  
 - Hah! Úgy hallom, nem vagy beszédes kedvedben. Ám legyen… Kapd el ezt a lányt és a vele utazó fiút – nyújtott neki egy koszos ruhadarabot, amit a ragadozó megszagolt.  
 - Mi dolgom nekem ezzel a tündével?  
 - A lánnyal neked semmi, vele az én érdekeltségemből kell végezned. A fiú már sokkal jobban megmozgathatná a fantáziádat.  
 - Hallgatlak.  
 - Kutakodtam kicsit a fajtád után: az átváltozásotokat úgy irányítjátok, ahogy a vámpírok, ösztöneitek a vérfarkaséhoz hasonló, erőtök és reflexeitek meghaladja mindkettőjét.  
 - Bókokkal nem fogsz a kegyeimbe férkőzni Szemfényvesztő – vigyorgott vértől mocskos, nyers cafatokkal tarkított fogaival.  
 - Tudod az a legérdekesebb bennetek – folytatta, mint aki meg sem hallotta – az életetek majdnem olyan hosszú, mint múltatok, de sajnos véges – az önelégült vigyor lassan vicsorgásba csapott át. – A fiú vére a kulcs az örök életedhez.  
 - Szóval most kisétálok innen, megölöm a fiút és olyan hatalmat kapok, amit nem tudsz megállítani. Miből gondolod, hogy a kedvedért végzek a ruhadarab tulajdonosával?  
 - Azért te korcs, mert nem akarod az örökkévalóságot egy ennél százszor, sőt ezerszer rosszabb tömlöcben tölteni, ahol a fájdalom lesz az ételed és nyomor az italod silány életed hátralévő részében, vagyis a világ végezetéig. Most pedig takarodj!

֍֍֍֍֍֍֍

- Akkor válasszunk egy csinos kis ruhát – vetette be magát Nessela Viktor ruhatárába.  
 - Én is jövök asszony – ugrott utána Viktor.  
 - Honnan van nektek ennyi mindenetek? A többiek odalent moslékon élnek egy kis lyukban, ti meg egy fényűző lakosztályban itt fent.  
 - Ó, ez nem az enyém, hanem a vérszopóé.  
 - Ez csúnya volt, főleg, hogy átvitt értelemben, most te vagy a vérszívó – a következő pillanatban egy ruhát talált az arcában, amit kedvenc barátnője hajított oda.  
 - Ezt próbálja fel először.  
 - Minden esetre Félix bácsi nem mai gyerek és pár millennium alatt sok vagyont lehet fölhalmozni, ha tudja az ember a módját.  
 - Félix, mint a töri tanár?  
 - Nem „mint” szívecském – hangzott tompán Nessela a ruhakupac mélyéről. -, pontosan az a vámpír.  
 - Tudod, ő változtatott át aztán kialakult egy amolyan mágikus apuci és fiacskája kapocs, úgyhogy vele járom a világot. Mármint világokat. Mikor melyik.  
 - Nem tudom, hogy ez megfelelő lesz e. Soha sem hordtam még ilyet – amint kiléptek a szoba mérető szekrényből, tudták, hogy ez lesz a tökéletes ruha. A lábára feszülő fekete farmer kihangsúlyozta a fiú alsó testét, a rikítóan fehér ing és a mélykék zakó, pedig vállának szélességét. Bár mellbőségén nem volt mit mutogatni, tökéletesen passzolt kecses alakjához.  
 - Már csak a megfelelő cipő és csokornyakkendő kell.  
 - Azt elfelejtheted Viktor, nem lesz rajta csokornyakkendő.  
 - De az vicces – dacolt az ezeréves gyerek.  
 - Az lehet, de most nem vicces kell, hanem sármos – előkapott egy pár lakkozott cipőt és felkötötte a nyakkendőt a fiú nyakába; leporolta a vállát, majd útnak eresztette.  
 Daemon hálát érzet, mikor nekivágott az estébe forduló délutánnak. Otthon csak a nagyapja várta, aki bár szerette, magánakvaló, goromba öregember volt, aki nem bízott senkiben. Itt rövid idő alatt új családra lelt, azok között, akik ugyanannyira kilógtak innen, mint ő. Amióta Orihone-ban tanult, nem foglalkozott a vallással, pedig Angler-villageban élete jelentős részét kitette. Elmormolt egy imát a teremtőnek, Viktorért, Nessela-ért, de Nováról nem mert beszélni. Vannak dolgok, amiket még a mindenség atyjának sem szabad túl hamar elmondani.

֍֍֍֍֍֍֍

Mikor Daemon odaért a Muantain, vagyis a királyi palota elé, a nap halványan fénylő korongja már a horizont határát karcolta, ezzel vöröseslilára festve az eget.

A középső kupola körül, ami alatt a főcsarnok helyezkedett el, tornyok és falak tucatjai cikáztak, ameddig a szem ellátott. A szobrokon és kisebb-nagyobb finomításokon dolgozó apró nép mára végzett, de a palotát körbeölelő állványok jelezték, hogy munkájuk még koránt sem ért véget.   
 A ifjú tünde fölé magasodó balkont több ember magasságú oszlopcsarnok tartotta, amik között Makkacsin tölgyfaajtók és őrök gátolták az oda nem illő személyek átjárását. A palota külsejét kőbevájt történelmi pillanatok borították a tündék vándorlásától kezdve Orihon megalapításán át, a paktumok megköttetésén keresztül, egészen az egyetem építéséig. Az oszlopok félig elkészült vagy még hozzá sem kezdett ikonok: sziklát tartó óriások, hegytetőről ordító sárkányok, elmélkedő óriásszarvasok néhol egymás hátán álló törpök vagy íjukat feszítő tündék alakjait ábrázolták.  
 - Jó estét, a hercegnőhöz jöttem.  
 - Neve? – kérdezte mogorván egy vérfarkas őr. Karikás szemei azt üzenték Daemonnek: gyorsan mondd, vagy takarodj oda, ahonnan jöttél!  
 - Daemon King – a nem túl bizakodóan kinéző monstrum elkezdte bogarászni a farzsebéből elővett papírokat.  
 - Ilyen név nem szerepel a listán.  
 - Semmi gond – lépett oda egy közelben álló, társánál alacsonyabb őr. Haját ősz tincsek tarkították, mosolyogva, de hasonlóan meggyötört szemmel nézett a fiúra, mint a másik. – Hagyd csak rá, minden Aien újonc ilyen. Veldon vagyok, Haris édesapja. Te biztos az új diák vagy.  
 - Igen, uram.  
 - Csak a király utasítására engedhetlek be, de annyit tudok tenni érted, hogy szólók a kisasszonynak.  
 - Ezer hála, uram – szólt a távolba tűnő alaknak.  
 - *Ezer hála uram. Ennél jobban nem tudnál nyalizni? – gúnyolódott Kraasah.  
 - Inkább hallgass el, most nem vagyok rád kíváncsi. Várhatok még fél órát.  
 - Rám nem vagy kíváncsi, vagy a kárörvendő „megmondtam”-ra? De Nessela járatosabb Orihonban, min te – mondtad. Ebben is nekem volt igazam – mint mindig.*

֍֍֍֍֍֍֍

Hideg fény töltötte be az eget, mikor hősünk elgondolkozott azon, hogy hercegnőjéhez vajon eljutott e a hír, hogy választottja megérkezett; vagy Veldon legjobb szándéka ellenére is eltévedt ebben az égig érő labirintusban. Először a márványlépcső hideg kockáin talál ülőhelyet, majd átpártolt az ezt övező vastag korlátra és a Daunau vizét bámulta; mikor egy kopott pénzérmét talált a zsebében ötven Ft felirattal. Fölpattant, s fel alá sétálgatva játszadozott a kis fémdarabbal, amikor a partnak csapódó folyó hangját megzavarta egy háta mögött nyíló ajtó.  
 Nova lépett ki rajta fehéren szikrázó egybe ruhájában. Kilógó válla és a testén végigsimuló ruhaanyag épp annyit engedett láttatni a hölgy alakjából, amennyi még ízléses, de kiemeli annak szépségét. Haja bal oldalán egybe vágó fonatok kúsztak végig, a holdfényt megszégyenítő zuhatag többi része szabadon hagyott vállára omlott. Hegyes füle végére simuló fémdísz arany színben pompázott, alatta vésetes gyűrűk, és egy nagy karika lógott lefelé; megegyező oldalú kezén aranykarkötőket viselt.  
 - *Most az egyszer magadra hagylak öcskös.  
 - Nagyra értékelem.  
 - Aztán el ne szaladjon veled a ló, mert még visszajövök.*  
 - Gyönyörű vagy - mondta olyan őszinte hangon, hogy a lány belepirult.  
 - Mehetünk szépfiú? – fogta meg a kezét. Végigsétáltak a folyó mentén, a temetőn túlra, egy rég elhagyatott területre. Növények kúsztak végig az úton felmászva a lámpákra, házakra és egy masszívnak tűnő hídra, ami egy szigetre vezetett. Daemont megrémítette volna ez a környezet, ha egyedül van, de ebben a pillanatban a sötétséget kitöltötte Nova ragyogása és az a jóleső gyomorgörcs és enyhe remegés, ami elfogta, ha ránézett.  
 - Most hunyd le a szemedet, had vezesselek - a fa- és kőtákolmány kicsit ingatag volt alattuk, de még pont annyi biztonságérzetet adott, hogy nem rá mertek állni. – Most már kinyithatod – A híd közepéről gyönyörű látvány, a sebesen folyó Daunau és az esti lámpások világította Orihone tárult a fiú elé. A palota nem tűnt hatalmasnak, csupán a mögötte elterülő Muantain medence egy kis kitüremkedésének; a sziklák felett szélviharként keringő oroszlán testű sasok és szárnyas gyíkok, pedig csak izgatottan repdeső madárrajnak.  
 - Erre gyere – Leérve a lejtőn, a Fehértölgy erdőségben találták magukat, ahol a lombhullató fák levelei parázsfoltosra színezték a kemény talajt. Pár perc gyaloglás után vékony csapást találtak.   
 A földút vége egy csendes tisztáshoz vezetett. Kar vastagságú mellékgyökerek kígyóztak a föld alatt és fölött. A szinte matematikailag pontos kör közepén tíz ölnél is szélesebb fehér fa pihent; a magaslati szelek, lágyan ringatták sűrű lombkoronáját. Az így keletkező suhogás és ritmikusan aláhulló makkok halk énekléshez hasonló hangokkal töltötték be az erdő szívét. Közelebb érve fejmagasságban Daemon által nem ismert címert és ököl nagyságú teraszt vettek észre. A kör alakú címer négy részre volt osztva közepén griffmadár ágaskodott. Felső részén jobbra egy fehér tölgyet, balra egy tobozt, alsó részén jobbra egy makkot, balra egy unikornis fejét vésték a fába.  
 - Mi a hátsó bejáratot használjuk – a másik oldalon hozzájuk méretezett ajtó állt nyitva. Belépve az ismeretlenbe teljesen új világ tárult a szemük elé. Olyan volt, mintha az egész terem élne. A középső téglalap alakú tér széléből nőtt rostos faoszlopok tartották az ezt körbeölelő emeletet. A padlón méterenként barna csíkok köröztek. Egy fokkal magasabban lakkozott emelvény, azonos gyűrűkkel, s a már ismerős griff mintával várta az ünnepségre készülő vendégeket. Négy félkör alakú asztal vette körül, mögöttük címerekkel.  
 - A címerek a király és alattvalóinak jelképei. Ott fönt, az a királyi címer. Jól jegyezd meg. Lehet, hogy rákérdeznek – súgta Nova, ahogyan karját fogva a koronás fő elé járultak. A terem négy oldalán háromszög alakban helyezkedtek el a pajzsok. Daemonnek csupán a tetején lévő uradalmi jelképeket volt ideje megnézni. Az első pajzson makk és hozzá illő tölgyfa szimbólumai díszelegtek ellentétes térfélen, vörös alapon. Vele szemben azonos mintára toboz és fenyőfa volt kék alapon. A hátuk mögött unikornison lovagló tündér díszelgett, s végül a Fehértölgy, fölötte repülő griffmadár, alatta Orihone.  
 - Üdvözöllek hercegnő, nagy öröm téged ezen a szent napon köreinkben látni – állt fel az asztalfőtől, s lebegtette meg szárnyait, a fején ezüstkarikát viselő férfi.  
 - De nem oly nagy, mint az enyém, Fehértölgybéli Exol, tündérek királya – pukedlizett, mire Daemon is meghajolt.  
 - És kit tisztelhetünk nemes vendégedben?  
 - Ő Angelr-village-i Daemon, a King család sarja.  
 - Minő megtiszteltetés a rég nem látott King dinasztia gyermekével ünnepelni. Koccintsunk hát és kezdődjön a tánc – nyújtottak két poharat a fiataloknak. A párok elindultak a táncparkett felé. Csodálatos átlátszó szárnyaik lágyan verdestek, ezzel a fából áradó sárgás fényt szétszórva az őket körbevevő térben. Ruhájuk anyaga több rétegűnek tűnt, mégis olyan áttetsző volt, mint szárnyuk.  
 - Gyere Daemon, később ráérsz inni.  
 - Nem tudok táncolni – konyultak le a fülei, miközben borát szürcsölgette.  
 - Hagyd, hogy én vezesselek. Csak egy kis keringő némi plusszal – mindenki a helyére került, mikor a fa erezetéből kidudorodó fényfoltok fehérre váltottak és már csak a színpadot körbeölelő feketeséget látták a rajta állók. Néhány másodpercnyi néma csend következett, amit ritmikus zene zavart meg. – Egy, két, há. Egy, két, há – dúdolta. A körülöttük lévő világ beleveszett a színek forgatagába, s már csak egymást látták a mindent elnyelő felfordulásban. – Most jön a csere.  
 - Hogy mi? – tette fel a kérdést, de párja már rég messze járt, s pajkos tündérlányok hada kavargott mellette egy érintés, valamint egy sokat mondó mosoly erejére. Így ment ez pár pillanatig, míg szíve választottja vissza nem került hozzá.  
 - Most jön az emelés – ezután lelassult a dallam. Nova és Daemon középen álltak; csupán egy lehelet választotta el őket. A lány feje megpihent a fiú vállán. A zene halkulni kezdett, míg teljesen el nem hallgatott; s a fények vissza nem váltottak langyoskás színükre.  
 - Kezdődjön a lakoma – emelte újra töltött poharát a király. Beszélgetés morajlása, tálcák csattogása, és szolgálók cipőkopogása töltötte be a termet.  
 - Ha rám hallgatsz, ebből nem eszel – mutatott a legenyhébb szóval is visszataszítónak mondható barnás zöld masszákra.  
 Kihagyva az „ínycsiklandó” vacsorát felmentek a tetőtérre. Kiérve a négy fal fogságából fatörzs vastagságú ágak és ember méretű levelek ágaskodtak föléjük. A kialakított terasz szélét belőle nőtt korlátok szegélyezték. A telihold fénye beterítette az égész erdőt, amit teljesen beláttak innen.  
 - Most a fa tetején vagyunk? – próbálta összerakni a hiányzó darabkákat a féltünde.  
 - A kicsinyítő varázs ereje – puszilta meg Daemont. – még apám miatt vezették be.  
 - És akkor a fa belse…  
 - Igen a belsejében voltunk. Hallottál már az EC-ről?  
 - Ez valami rövidítés? –vakargatta zavarodottan fejét.  
 - Igen, az Eternety Club. Van egy ajánlatom.  
 - Hallgatom hercegnő.  
 - Jövőhétvégén lesz egy kis összeröffenés, amolyan záróbuli. Az ajánlat pedig a következő: az állja az első kört, aki utoljára ér ki a fából – a mondat végére Nova már messze járt.  
 - Ez csalás – loholt utána Daemon.  
 - Az élet már csak ilyen – végigfutottak a tetőn, le a lépcsősoron, egészen az ajtóig, ahol a nagy lendület kisodorta Novát, s pár pillanat alatt háttal a fűben feküdve találta magát. Daemon is elvesztette egyensúlyát és egyenesen a lányra esett volna, ha életmentő jobb keze, nem talál előbb fogást a földön.  
 - Ez egy döntetlen.  
 - Én vagyok alul. Egyértelmű, hogy én estem ki előbb az ajtón.  
 - Tetszik ez a felállás – kacsintott rá. A lány nagyon mérgesnek akart tűnni, de nem tudta leplezni önfeledt mosolyát. Daemon lehunyta a szemét, és közelebb hajolt, majd megállt.  
 *- Te is hallottad Kraasah?  
 - Igen.*  
 - Valami gond van? – mocorgást hallottak, de ezúttal a másik irányból.  
 - Most akkor megcsókolja vagy nem?  
 - Mondtam már, hogy hallgass, mert észrevesznek – hallatszott az erőltetett suttogás és egy tompa tasli hangja.  
 - Áu, ezt most miért kaptam?  
 - Viktor? Nessela?  
 - Szia Daemon – szólt kórusban.  
 - Ti komolyan órák óta itt vártok? – tápászkodott föl.  
 - Viktornak megy a helymeghatározó varázslat, szóval igazándiból csak tíz perce.  
 - Semmi gond – lehelt csókot a fiú arcára, majd megfogta a kezét. – Ha már idáig eljöttetek, remélem haza is kísértek.  
 - Kíséret teszi a hercegnőt – mondta Nessela, amit a Nova egy szelíd mosollyal díjazott.  
 - Daemon, tudod, van egy nagyon jó hely, az Eternety Club.  
 - Igen Viktor, megyek.  
 - Ez könnyebben ment, mint gondoltam – súgta Nesselának, majd elindultak a Muantain felé.

֍֍֍֍֍֍֍

Az ajtót visszazárták, a palota felé sohasem engedték ki. A tömlöcök végéből induló, a csatornába torkolló alagútrendszert használva indult el. Rengeteg kijárat közül választhatott, nyomozását, most mégis a temető környékén kezdte meg. Legjobb tudomása szerint ezen a legrövidebb út a Muantain és a Fehérakác között.

Kiérve a rég nem látott holdvilágra a szag nyomába eredt. Egyedül járta Orihon egyik nyomornegyedét, a Lidérc közt, kutatva a célpont után. A felújítás alatt lévő házak tetejét ponyva fedte, de ez ritkaságszámba ment a temető utáni városrészen, vagyis a vámpírok és szimpatizánsaik birodalmában. A szél befújva a sártól piszkos szövet vagy műanyag alá cibálta és táncoltatta azt, mint a bábmester fekete-fehér bábjait.  
 A nyomok egy növénytakaróval borított betondzsungelbe vezettek, egyenesen egy szigethez. A vörösbe öltözött lombtakaró felett még zöldessárga fejfedőben pompázott a leveleit lassan elhullajtó erdő.  
 A fagyott talaj elrejtette az arra járok nyomait, de ez nem számított, hiszen a levegőben terjengő parfümgőz maradványai mágnesként vonzották A bestiát prédájához. Követve a szagot távolba vesző zene ütötte meg a fülét. Ahogy közeledett céljához, egyre kábultabb lett a ritmikus dallamtól, de végül elérte forrását. A hegy magasságú fa körüli gyér fűtakarót bevilágította a telihold.  
 - Itt kellene lenniük – szaglászott meglapulva a sűrű aljnövényzetben, de a tömör fán kívül semmit nem talált a környéken. Cipők kopogása, egy nagy esés, majd még egy és nevetés hallatszott a túloldalról. Rögtön felismerte a szagot. Óvatosan közeledett, s meglátta a földön fekvő hercegnőt díszes kosztümben és a féltünde fiút ócska báli ruhájában. Szemei vörösödni kezdtek. Szemfogai kiugrottak a helyéről, a karmai nőni kezdtek, mikor megzavarta valami. – Még ketten jönnek. Az egyik vámpír. Nem vagyok elég erős, jobb lesz visszavonulni – gondolta, majd visszakúszott az árnyak közé.

Az utolsó nap

|  |
| --- |
| *A Bölcsek Bölcse vezette út hosszú volt és kínke-serves. Az Óhazában maradt rokonaink mellett  még velünk tartó Dremon testvéreink is magunk- ra hagytak minket. A vándorlás sokszor legrosz- szabb énünket hozta elő. Hiába éltünk szimbió- zisban: a Bölcsek mágikus védelmet nyújtottak,  a Kingthwigek őrizték varázslóink, a Terrenek szállítható növényeket biztosítottak, az Asterek felderítették a környezetet, a Hephanok pedig naprakészen tartották az egyre többet használt fegyvereket, ellentétjeink kiéleződtek. Nagyon  kevesen múlt, hogy a nomád tündék egymásnak  ne essenek, polgárháborúba taszítva így is meg- tört népüket.[…]*  *De a mi ékkövünk, az akkor még nagyon fiatal  Nívian erőt adott. Szimbólum volt népünknek,  ami beragyogta az ismeretlent. Az ismeretlent,  ahol megannyi szörnyűség várt ránk, amit, ha  most mind papírra vetnék, el sem hinné az, aki  nem állt vele szemtől szemben[…]*  *A tündék vándorlása című kötet Ashan főmágus tollából  Egyetemi alapításévi díszpéldány  Újvilág, Daunaui Egyetemi Nyomda (178 Elden  47. napja)*  *És élnek a mélyben retteneteseb dolgok, mint a  zöldbőrű goblinok vagy a kincsre áhítózó szár- nyas férgek. Ősibbek az első napnál és gono- szabbak az eredendő rossznál. Ezért ne ássál túl mélyre, mert mohóságod megbüntetik!*  *Grugnir könyve, első vers, a parancsolat –  ismeretlen szerző*  *Óvilág, jelöletlen év* |

Ahogy Daemon, Viktor és Nessela kiértek a bölcsek útjára, ismét találkoztak az egyetem sznob különítményével, vagyis a Nemesekkel. Bár interakcióra még nem került sor a két banda között, az ifjú féltünde sokat megtudott róluk barátaitól. Élükön az ifjú pár, Ashery és Cadertor állt, az ész és az erő szerepében. Rajtuk kívül még két tagja volt a társaságnak: Isserah és Belholwer. Belholwer szintén az Aster nemzetség szülötte volt, a nemesi vér mégis távol állt tőle és felmenőitől, ám családja jó kapcsolatot ápolt a Kingthwigek vezetőivel, így ismerkedett meg Orihone-ban töltött évei alatt Cadertorral. Személyiségben nagyon hasonlított Ashery-re, barátait sokk al inkább ambíciói határozták meg, mintsem azok belső értékei. Isserah volt az a tünde, aki teljesen kilógott a sorból. Kedves, de butácska lány volt, a Hephan, vagyis a kovács tündék tagja. Bár kék vér csordogált ereiben, kiközösített tagnak számított ebben a négyesben. Senki sem tudta, hogyan került közéjük, ám személyiségének hála Viktor és Nessela szimpátiáját is elnyerte.

Daemon furcsállta az városi intrikákat, amik már az egyetemi légkört is megmérgezték. Amint sétáltak a dermesztő hidegben és figyelte az előtte sétáló végtelen bujaságot és rosszindulatot, honvágya lett. Angler-Village-i barátaival nem volt olyan szoros kapcsolata, mint az itteniekkel, de őket legalább értette. Egyszerű emberek voltak egyszerű problémákkal. Nem úgy, mint Viktor vagy Nessela, akik csak kerülgetik egymást naphosszat, vagy mint Isserah és Ashery, ahol az állítólagos legjobb barát folyton folyvást megalázza a másikat. Otthon álmatlan estéi sem voltak egy kimondatlan szerelem miatt, ahol a másik egyszerre közelít felé és távolodik tőle.

Nagy levegőt vett, ami fehér páraként távozott. Napok óta nehéz gondolatok kísértették. Nagyapjával való levelezésében megemlítette neki, hogy kinek e kegyeit lesi, mire a vén lókötő nyelve úgy megeredt, hogy egész kötegnyi boríték érkezett. Ezek közül persze csak egy született az ő tolla nyomán, ahol hivatalosan meghívta magukhoz Novát, a többi mind az apja és Nívian levelezését tartalmazta. Kiderült, hogy hajdan jóbarátok hírében álltak. A király felkérésére apja ülésezett a parlamentben, mint a Bölcsek nemzetségében kiemelkedő helyen álló King család képviselője. Barátságuk a síron túl is tartott, a legutoljára papírra vetett sorok egy gyászjelentésről szóltak, amiben egy, az apjának állított kegyhelyről írt a király, itt az orihone-i temetőben. Biztosította Daemon nagyapját arról, hogy emlékéről nem feledkezik meg Ainonnan népe, de a szertartást szűk körben tartotta meg, ahol a jelképes sírt saját kezűleg ásta ki. Elhatározta, meglátogatja azt a helyet.

- Ne légy olyan bamba, már megérkeztünk! – bokszolta vállba Viktor.

Dérfödte ágak, harmattól nedves fű és hideg szél várta őket az egyetem Hadi tanszékén, vagyis a B épületben. A törpöktől megszokott mérknöki munkákkal ellentétben nem volt ez más, mint egy nagy mező - ahol a diákok elsajátíthatták a párbajokban használt különböző harcmodorokat - és egy egyszerű festetlen betontömb - ahol a harcosok megtanulták az elmúlt századok csatáinak csínját-bínját.   
 A meleg Déli időjáráshoz szokott Daemon, valamint a palota kényelmét élvező Nemesi sarjak dideregve érkeztek a hadszíntérre. Körülöttük íjászok pontosították belső célzó rendszereiket, a kardforgatók fából eszkábált arénában gyakorlatoztak, az igazi veteránok pedig mágiával ötvözött harcstílusaikat magyarázták az újoncoknak.  
 - Az ilyen reggeleket szeretem igazán - lépett ki az épületből egy tünde, bőrnadrágban, derekán egy kardot tartó szíjjal, levágott ujjú fehér pólóban, hátán nyíllal tele tegezzel, egyik kezében íjjal, másikban egy különös fadarabbal. Lapockáig érő barna haját néhány tincsével szegezte helyhez; diószín szemét aranysárga kör ölelte át. - Ilyenkor érzem igazán, hogy a diákjaim élnek.  
 - Visszamehetünk egy pulcsiért? – kérdezte vacogó fogakkal Isserha.  
 - Majd a csatatéren is ezt fogja mondani kishölgy? „Uram, kérem, csak egy pillanat szünetet kérek. Majd megfagyok!” Had válaszoljam meg ön helyett: nem - bicegett oda egy kiöregedett vadász. Az férfi testén dagadtak az izmok, de feje tetején kopott padló színéhez hasonló, töredezett hajszálak éktelenkedtek.   
 - Üdvözöljétek Teron mestert, a Gren törzsbéli vadászt.  
 - Köszönöm Meeda a felkonferálást. Mint láthatjátok, körülöttetek képzett tündék és vérfarkasok végzik napi gyakorlataikat; melynek nagy része mágiával ötvöződik – néhány diák szeme felcsillant az „m” betűs szóra. - Ti kis taknyosok azonban még közel sem vagytok azon a szinten, hogy ilyesféle mozdulatsorokat végezzetek el; nem hogy párbajban hasznosítsátok. Nézz csak rá arra a bamba hosszúfülűre. Hogy tartod azt a kardot? - lökte ki a fegyvert imitáló fadarabot az azon támaszkodó Belholwer alól, majd felnevetett. - Sok munka lesz még veletek, az biztos.  
 - Kinek képzeli magát ez a vén fószer? - segítette fel Cadertor   
 - Az orra hegyéig sem lát el és nekünk akar újat tanítani? - értett egyet a sértett fél.  
 - A következő pár órában elsajátítjátok majd az alapvető harcmodorokat és kiválasztjátok a hozzátok legjobban illő két fegyvert - Belholwer megbökte Cadertort, mire az fennhangon közbevágott.  
 - Hé, öreg, mi már rég túlvagyunk az alapokon. Tudod, a Kingthwigeknél nem csak játszadozni tanítanak holmi párbaj keretein belül. Minket az igazi csatatérre képeztek.  
 - Tudod, mit fiacskám? Kaptok egy lehetőséget, de nem többet. Bizonyítsátok be nekem, hogy igazat beszéltek és már is mehettek Meedeához varázsharc gyakorlatra. Ez így megfelel? - bólintott komoran a két harcos. - Következők a szabályok: először is, akármit választhattok, de az tompított végű legyen. Másodszor pedig, vagy első vérig tart a harc, vagy amíg harcképtelenné nem tetted a másikat.  
 - Belehet még szállni? - pattant fel Viktor.  
 - Ha szeretsz veszíteni.  
 - Mit csinálsz? Hülye vagy? - próbálta visszarángatni Viktort Daemon és Nessela.  
 - Hagyjatok már, megyek az ingyen ötösért - Cadertor egy pallost Viktor pedig egy kardot választott segítségül; Belholwer azonban hosszas megfontolás után az íj és nyíl párosítása mellett döntött.  
 - Meedea, lennél szíves ideadni a fokost?  
 - De vigyázz rá vénség, még a muantaini Thraur hercegtől kaptam ajándékba.  
 - Én akkor ittam meg a pertut a hét törp herceggel egyszerre, amikor te még csak gondolat sem voltál - vette ki a zsörtölődő nő kezéből játékszerét.  
 Mindenki Teron kezében pihenő hosszú botot nézte. A barázdált henger végére fémfej illeszkedett, melynek egyik vége egy kalapácshoz, másik pedig egy csákányhoz hasonlított. A tapasztalt vadász komótosan pörgette törpszerszámát; az őt körbevevő csapat nem érette, miért ilyen nyugodt. A feszültség már az egekbe szökkent, s egy szikra berobbantotta volna a puskaporos hordót.  
 Cadertot indította a támadást, amit Viktor és Belholwer lekövetett. Teron a szúrás hatására földre zuhant. Egyik lába kinyújtva hevert, másikat maga alá temette. Elhárított egy vágását balról, miközben nyújtott lábát hátracsapta és ellentétes kezével fölnyomta magát. Visszatérve a csatatér szintjére folytatódhatott a párbaj. Belholwer már egy tucatnyi nyilat kilőtt, de egy sem talált célba; ám a tizenharmadik szivacsos végű vessző fejbe találta Cadertort. Nem sebesítette meg a Kingthwig örököst, de épp elég volt ahhoz, hogy elvonja a figyelmét. - Belho, te most kinek az oldalán va… - a mondat közepén halántékon találta egy levegőben forgó tompa tárgy. A kihívó szeme előtt elsötétült a világ és szalmazsákként puffant a homok födte térre.  
 Az íjásszal nem törődve harcolt tovább a két titán. Viktor nehézkesen védte a Teron pörgő veszedelmét. Eleinte az embernek figyelnie kell az ilyen mozdulatok mibenlétére, a forma megtartására; de egy idő után magától értetődővé válik. A láb és a kéz összhangban mozdul, miközben a gyakorlott fegyverhasználó csupán szemlélőjévé válik saját testének. A lépések beleégnek az izomrostok emlékképeibe; így végül a haláltusák egyszerű játékká alakulnak az évek során.  
 Viktor egy utolsó elkeseredett kitörést hajtott végre. A nyolcas formában köröző fokos kilendítette a lazán tartott fegyvert a fiú kezéből, majd a kalapács lapos vége megállt a nyakánál. A fiú lehunyta a szemét, mert tudta, mi fog következni. Az öreg megfordította a fegyvert és megvágta a vámpírt.  
 - Első vér szabálya - kacsintott rá. - Igazán tehetséges vagy fiam. Te is a harcosok egyike vagy?  
 - Á, dehogy is - legyintett – Én... Vigyázzon! - próbálta figyelmeztetni a háta mögött ólálkodó Belholwerre, de Teron gyorsabb volt és egy határozott mozdulattal fejen kólintotta a sunyi tündét.  
 - Akkor hát ezzel végeztünk. Kellemes szünetet mindenkinek. Ezt a két csirkefogót pedig vigyék a szemem elől - bicegett vissza a szürke téglalap alakú épületbe.  
 - A buli előtt még feltétlen fussunk össze a koliban, de most sietek - köszönt el a köpködve a szájába ragadt hajszálakat, amit futás közben fújt bele a szél.  
 - Hova rohan ennyire? - bökte meg Viktort Daemon.  
 - A D1-es épületbe. Mindig késik kicsit földtanról. De mit lehet tenni, ha a város másik felén van?  
 - Nem kéne nekünk is sietni?  
 - Attól függ, milyen szakra vettek fel.  
 - Várj, megnézem. Az OH-n azt írják, emeltszintű mágiaórám lesz.  
 - Akkor az A-épület lesz az.  
 - Gyere velem szépfiú - karolta át Nova. - Egy helyre megyünk.  
 - Én nem is zavarok tovább – kacsintott Viktor.  
 - Te melyik szakon vagy Vik? – nézett hátra Daemon, de a vámpírnak hűlt helyét sem találta.

֍֍֍֍֍֍֍

Bár senki sem volt a teremben, Ashan professzort éppen mondandója közepén találták. A kacatokkal teli terem fehér falát tükrök, varázstárgyak és bájitalok színesítették; egyik végén könyvekkel stócolt asztal pihent: ezen ült és motyogott magában a vénség. Lábfején is túllógó kasmír kék talárjában gubbasztott görnyedt háttal; szinte hipnotikus állapotban bámulva a kezében forgó süveget. Szoborként állt mindenki az ajtóban, mikor Daemon megkopogtatta a száraz fát.  
 - Jöjjenek csak bentebb - ocsúdott föl révületéből a mágus. - Bocsássanak meg kérem. Tudják éppen az előadásomat gyakoroltam az első évesek számára. Mit szeretnének?  
 - Órára jöttünk - mosolygott Isserah.  
 - Foglaljanak, helyet kérem - mutatott a padlón elhelyezett szőnyegekre. - Szóval a múlt órán az áldozati szertartással foglalkoztunk. Nagyon jó példa rá a druidák által végzett rítusok. Ki tudná nekem elmondani?  
 - Elnézést, ezt nem tudjuk - jelezte Nova.  
 - A fene vigye el. Miért olyan nehéz rávenni a diákokat a tanulásra? Ezt fel nem érhetem ésszel.  
 - Mármint még nem vettük ezt az anyagot. Nekünk tetszett gyakorolni az előadást; mi vagyunk az első évesek.  
 - De ha maguk az első évesek, akkor... Mondja meg kérem kisasszony, maga nagyon értelmesnek tűnik, pontosan milyen nap is van ma?  
 - Péntek.  
 - Már megint egy nappal elszámoltam magam, ez a fránya helyettesítés. Remélem Arkan hamarosan visszatér - fogta a fejét, visszarogyva a tömör asztalra - Ez azt jelenti, hogy egész nap rossz anyagot adtam le. Nem, mintha jelezte volna akárki is. Mennyi eszük van ezeknek - kuncogott magában. - Akkor máshogy állunk neki. Először is a mágia eredetéről és annak osztályzásáról fogunk beszélni.  
 A varázslat származtatása és felhasználása sokrétűbb, mint azt bármelyikjük gondolná. Néhány példával élve a természet vagy egy felsőbbrendű lény erejét rítusokkal, főzetekkel esetenként imákkal használhatja a köznép. Ebben az esetben a felhasználó csupán egy vezetőeszköz és nem ő hajtja végre a tényleges folyamatot. Erről tanulnak maguk is, természetfeletti társaikkal együtt az alap órán, ami jómagam szakterülete.  
 Azonban, hogy mit tartogat ez az óra a mágiatörténelem hosszas hagyományán kívül, az már jobb kérdés. A tündérekkel, vérfarkasokkal, sárkányokkal ellentétben maguk képesek irányítani a körülöttük lévő világ folyamát; amelyet mágiának nevezünk.  
 - És mi a különbség köztünk?  
 - Nagyon jó kérdés. Lélekkel ugyebár mindannyian rendelkezünk, annak ellenére, hogy ezekben az időkben kérdéses, mi lesz vele halálunk után. Ebből a fizikai síkon megfoghatatlan anyagból nyerhetjük az erőnket. Mivel a legtöbb Ainonnanban élő faj, legyen az értelmes vagy értelem nélküli, meghazudtolja a természet alapvető törvényeit, így az ő energiájuk száz százaléka jelenlegi formájuk fenntartására irányul. Értik már? - nézett körbe a csöndben bólogató diákságon.  
 Úgy látom sem törpök, sem vérfarkasok, de hogy még egy ember sincs maguk között; kifejezetten furcsa. Bár a „farkasprobléma” hiánya megkönnyíti a dolgomat - jelentsen ez akármit is, inkább nem kérdezett rá senki.  
 Álljanak be sorokba: egy sor egy nemzettség. Bár minden lélek egyedi a maga módján az egyes fajok és azon belüli csoportosulások különböző jegyeit magukon hordozzák.   
 Tehát, a lélek két része: a fény és az árnyék fordított arányosságban állnak egymással - mászott le az asztalról és kezdett kotorászni a könyvekkel tele dobozokban. - Ennek a két elemnek a nagyságát nem csak a mágiaórákon végzett gyakorlatokkal, hanem a mindennapokban átélt érzelmeikkel is befolyásolhatják. Az élmény megélője szempontjából pozitív érzelmek a személyiségükhöz közelebb álló felet erősítik, míg a negatívok ezt gyengítik.   
 Így a személyiségük és az önöket körbevevő világ alakítja szellemiségük mibenlétét, ami végeredményben meghatározza a mágiához való affinitásukat.  
 Egyes varázslatok könnyebben mennek majd, míg mások kevésbé; ez a természet velejárója. Két dologra hívnám fel a hallgatók szíves figyelmét: először is a mágiának mindig ára van. Néhol a természetből elnyert energia, de máskor a saját életüket is kockára tehetik egynéhány egzotikus huncutsággal. Másodszor pedig az önökhöz legközelebb álló kasztot erősítsék, hiszen abban lesz a legnagyobb sikerélményük - a lomhalmaz aljáról diadalittasan előrántott egy túlméretezett nagyítót.  
 Országunk legnagyobb tudósai két irománnyal lepték meg iskolánkat, melyet a szent könyv alapján alkottak meg, ezzel is segítve az önök oktatását.  
 Most egyesével megvizsgálok mindenkit. A hátam mögött lévő könyvek közül vegyék el, kérem a megfelelő könyvet. Először is a bölcsek - a nagyító görbült üvegén keresztül torz, alakban jelentek meg az előtte álló dolgok. Nova volt az első: testét langyos fény ölelte körbe néhány sötét folttal; unokatestvére Aomaon azonban hamuszürkének és fakónak látszott a különös szerkezeten keresztül. - Kisasszony Fényesség könyve, uram Árnyak könyve - meglátva a tünde fiú aggodalmas arcát nagyapás nyugodtsággal fordult hozzá. - Ne aggódjon fiatalember. Ez nem feltétlenül jelenti, hogy egy világuszító fenevad; csupán annyit, hogy nem olyan életvidám, mint rokonai. Árnyak, Fényesség, Fényesség, Fényesség, Árnyak - folytatódott ez így, egésze Belholwerig.   
 - Na ez már jobban hasonlít egy pusztító bestiára - kerekedett el a szeme a végtelen feketeséget látva kiáramolni az unott képű suhancból. - Talán látok valamicske fényt pislákolni a szív tájékán, de elenyésző. Van egy olyan érzésem, hogy a pusztító mágia az ínyére való lesz. - A hatodik oszlop mellett állt magányosan Daemon.  
 - Ha csak nem Dremón, akkor nem értem miért állt ki a hetedik sorba - nevettette meg az osztályt a hóbortos vénember.  
 - Az igazat megvallva én nem tudom, melyik törzsből származom.  
 - Hogy lehet az?  
 - Apám vadász volt a határvidéken, de soha sem említette, hogy Aster lenne. Nagyapám meg földműves, szóval ez csak bonyolítja a helyzetet - vakargatta fejét kínjában.  
 - Akkor nézzük csak. Szent ég, ilyet még nem pipáltam - hőkölt hátra. Daemon testén lévő fekete foltokat elfedő fénynyalábok bőven a látóhatáron kívülre hatoltak. - Egyértelműen a Szent könyv szolgái közé tartozik - folytatta kapkodva a kutatást. - Sőt, nem is akármelyik családból: a homlokán lévő jelek azt mutatják, hogy ön bizony a King család leszármazottja; legyen büszke rá - először a csengő éles hangja, majd az épületben szedelődzködő diákok ricsaja szakította félbe Ashant.  
 - Mit ért azon, hogy legyek büszke?  
 - Kérem, beszéljünk négyszemközt. További vizsgálatokat végeznék. Akkor mesélek a családja múltjáról, ha az megfelel önnek.  
 - Mikor lenne jó a tanár úrnak?  
 - Mindenféleképpen Arkan tanár úr előtt szeretnék lecsapni önre. Mondjuk jövő hétfő?  
 - Az már szünet.  
 - Hogy a macska rúgja... Mindegy, akkor szünet utáni első hétfő; megegyeztünk? - nyújtotta a kezét.  
 - Megmeggyeztünk - nem tudta komolyan venni a kócos szakállú öregembert, hiszen szájára ülő bajsza eltakarta azt és beszéd közben az mozgott helyette.  
 - Nehogy aztán Arkanhoz rohanjon, megértette? - rázta mutató ujját vigyorogva a lépcső takarta alaknak.

֍֍֍֍֍֍֍

Az akta egyre vaskosabb lett, ahogy gyűltek a hullák. Egy idő után már nem lehetett titkolni, a Tanács is rájött pár hét után, hogy mi történik. A Bölcsek Bölcsének javaslatára, legkiválóbb vérfarkasát, testőrségének fejét, vagyis Veldont jelölték ki. Szerencsére nem bukott le, hogy nyomozását jóval kijelölése előtt megkezdte.

Az áldozatokat két csoportba tudta sorolni, tizenkét darab szúró vagy vágó eszköz által végzett gyilkosság és nyolcat az egyéb kategóriába. Ide tartoztak azok az esetek, ahol olyan szintű roncsolás következett be, hogy az sem volt biztos, értelmes lény vagy vadállatt tette e a szörnyűséget. Saját megérzése alapján ezeknél lunarokra gondolt, ám Jerrik javaslatára elkezdett szimatolni más nyomok után. A halottkém és Jerrik munkája alapján rájött, hogy az eddig vérfarkas támadásnak gondolt esetek közül néhány nem teliholdkor történt. Mivel megérzései cserbenhagyták hallgatott a Jóslástan Tanszék kurátorára, felkereste a Daunaui Egyetem könyvtárát és kikölcsönözte az összes könyvet mitikus és kihalt fajok kapcsán.

Már késő este volt, a Muantain tetején csak az ő irodájában égett a gyertyafény. Átolvasta már az asztalán heverő kupac felét, de elveszett a sok információban. Az három cetlivel kezdte a nevek felírását: lehetséges, bizonytalan, nem lehetséges. Ezt az egyszerű rendszert az adott élőlény élőhelye, szokásai, testfelépítése alapján sorolta be. Eleinte szempontnak felírta a „valódiság”-ot is, de hamar rájött, hogy ő nem tudja megítélni, melyik mesebeli előlény fordulhatna elő Orihone utcáin.

Mikor a gyertyafényben, fájó fejjel és kigúvadt szemekkel felírta a százharminchetedik nevet a lehetséges listára, feladta. Elhajította a tollat, és lesöpörte az összes jegyzetet a keze ügyébe kerülő könyvekkel együtt. Nem dühös volt, csak kétségbeesett. Nem akarta ezt az egészet. Hiába ő volt a legalkalmasabb, csak a múlton rágódott és azon a bizonyos „Mi lett volna, ha megtanulok varázsolni?” mondaton, ami egyre gyakrabban mászott a fülébe.

Harisra gondolt és csak még idegesebb lett. Nem tanul eleget. Hiába bünteti, hiába állítja példának elé a húgát, aki olyan tehetséges, mint ő, csak szorgalmasabb, semmi sem elég. Haris még élvezi a falkavezér nyújtotta kényelmet, mégsem érzi a felelősséget. Fia szívesen venné át helyét a királyi gárdában, ha eljön az ideje, de Veldon ezt nem akarta.

Nyugalmat erőltetett magára és másfelől közelítette meg a nyomozást. Ha nem tudja, milyen bestia ólálkodik odakint, megkeresi a gazdáját. Már leszűkítette a kört gyanúsítottra. Először is Lilyth Szentanya, aki közvetlen összetűzésbe került az érintettel a családi bortokok környéki fakitermelés ügyében. A történelem megmutatja a nimfa véres arcát, ez kétségtelen, azonban az elmúlt fél évszázados béke alatt tanúsított magatartása mellette szól.

Arkan következett a sorban. Az expolitikust szélsőséges nézetei miatt kitiltották a Szabad Világ Tanácsából, és ebben nagy szerepe volt Oriannak. Bár politikai ereje megfogyatkozott, rengeteg követője akad még a pouritan párt képviselői között. Személyes érintettsége gyanússá teszi, a többi áldozat választása mégis logikátlan, hiszen saját frakciója ellen hergelné a köztudatot, ha kitudódna.

Ezen kívül azok a tanárok maradtak, akik az elmúlt időszakban helyettesítést igényeltek személyes okokra hivatkozva. Név szerint A már fentebb említett két személy, Ion és Mϔnor, ők egy azon napon távoztak. A Gren törzsbéli Teron és Felix Einguard. Az ő alibijük igazolására kiküldött pár testőrt, hogy inkognitóban járjanak utána az ügynek, amíg ő a gyilkosságokkal foglalkozik.

A mai nap reggelén, ami az ég tetején ragyogó holdat ítélve már inkább tegnap volt, megérkeztek a boncolási jegyzőkönyv eredményei. Fiókjából kivette az aktát és olvasni kezdett.

A fizikai bizonyítékok egyfajta kristálykvarc jelenlétét mutatták meg az érintett bőrén, amit a kroll-medence északi részén fekvő bányákból származtattak. A kőzet különlegessége, hogy olyan fényre sötétedő lencsét lehet belőle készíteni, ami az egyszerű napfénytől kezdve a forró tűzkohókkal szembeni védelemig felhasználható.

Ugyan ezen ügynél és még néhány másiknál a mágiai lenyomat egyértelműen a természetből fakad.

Veldon szája akaratlanul is mosolyba rándult. Nem voltak benne kellemes érzések, kivillanó fogai vicsort tükröztek. Egy felbőszült farkas vicsorát, aki nyomot fogott.

Eternity Club

*És ezáltal megalapítom  
e helyet, mint a béke és  
az egyenlőség elválaszt-  
hatatlan oltárát.*  
 *Nívian*  
  
*Kiegészítés:  
És az alkoholét!*  
 *King*

*Az Eternety Club alapítólevele  
Újvilág, egy koszos pergamenlap aranykeretben (156 Elden   
68. napja)*

*Ahány nép, annyi isten, tartja a közmondás  
és ezt Ainonnan népe csak igazolni tudja.  
Bár évszázadok óta nem hallottak egyik felől sem,  
a tündék mai napig imádkoznak Vulkhas-hoz a pusz-  
tító-hoz és Yinarra-hoz, az életadóhoz, a töp tár-  
nák mélyén pedig rejtett üregek tisztelegnek az iker  
istenségek Kavedrin és Grungnir előtt. Az Oriho-  
ne-ban épített temetőben még olyan rég elfeledett  
nagyságokat tisztelő szektáknak is jut hely, mint az  
Ősvilági keresztesek.*

*Vallásismereti tanulmány – Írta Felix Einguard  
 Újvilág, Orihone nyomda (162 Elden 3. napja)*

A hazautazás előtti estén Daemon már az ágyában feküdt nyakig betakarózva. A sötét szoba magányában csupán a kristálylámpa kékes fénye világított. Nézte a homályos fényt és aludni próbált, de hiába. Gondolatai messze jártak, a Muantain tornyai felett. Nova a tündértánc óta kerülte és nem tudta, miért.  
 *- Ne csináld ezt magaddal flúgos.  
 - Megint sokat segítesz Kraasah.  
 - Legalább próbáld meg, ne csak itt ülj tétlenül.  
 - De én próbáltam, az Isten verje meg.  
 - Tudom bátyó, tudom.*  
 - Ha ezt egy külső szemlélő látná, nem mondaná meg, melyikünk a vámpír – nézett fel két fej a padlón kinyíló bejáratból. Viktor előre engedte Nesselát, majd színpadiasan fellépett a többiek szintjére.  
 A magas sarkúban parádézó szépség, lassan de biztosan haladt a fiú felé. Ujjai kilógtak bíbor, fekete fűzős ruhájából; azonos színű hálóval fedett színtelen szoknyáját megemelve ült le mellé. Daemon arcáról elsimította a szőke tincseket, majd csókot lehelt homlokára.   
 Viktor cilindert viselt, szemén monokli ült. Vádlijáig érő fekete kabátja közepét fehér színű aranyszegélyes mellény tartotta össze. Lakkozott cipőjével koppantott egyet-kettőt, majd belső zsebéből előrántott egy zsebórát. - Tudod te, hány óra van?   
 - Hagyj Viktor.  
 - Hát húzóra - csapott a térdére örömittasan. - Igazad van, rossz vicc.   
- Nincs humorérzéke - Súgta Nesselának.  
 - Nem megyek srácok – bújt volna még mélyebbre a takaró ölelésében, mikor Nessela lerántotta róla. A hideg libabőrként futott végig bőrén, új életet lehelve belé. A szemében úszó magányt felégette a harag.  
 - Mi a baj pajti? – foglalt helyet Viktor is az ágyán. A dühe amilyen hamar jött, úgy el is tűnt. Barátai jószándéka átütötte a maga köré húzott falat, melegség járta át szívét.  
 - A tündértánc óta hozzám se szólt, és ha próbálok kezdeményezni, mindig talál valami elintézni valót - Két oldalról körbevéve ölelték át a szomorkodó elsőévest.  
 - Figyelj Rómeó, ma eljössz velünk és bulizunk egyet – folytatta a Vámpír.  
 - De semmi kedvem Vik.  
 - Ááá. Hallgass végig. Elmegyünk és felöntünk a garatra - kezdett gesztikulálni és furán mutogatni, mint aki egy legyet akar elhessegetni. - És ilyenkor mindenki sokkal őszintébb, ergó.  
 - Nova is – vette át a szót Nessela.  
 - Pontosan.  
 - Nem szeretem ezt mondani Daemon, de egyet értek Viktorral; legyen akárki is az a Rómeó.  
 - Jó, legyen; de kelleni fog egy ruha.  
 - Csokornyakken... - vigyorodott el a vámpír.  
 - Ki ne merd mondani még egyszer - fogta a fejét Nessela.  
 - Akkor felveszem én - kötötte csupasz nyakára a kendőt.  
 - Mi van a mellényed alatt? - nézett a vámpír fehérlő bőrére Daemon.  
 - Hát természetesen egy másik mellény. Vagy ahogyan egy nagy eszme mondta: Inkább vagyok ez a maszk, mint az alatta rejlő arc vagy az azt fedő hús és csontok. De most nem egy államot akarunk megbuktatni, szóval hagyjuk is ezt a komoly maszlagot és menjünk bulizni.  
 - Szerintem másra gondolt. Most veszem csak észre, nincs rajtad ing? - Csikizte meg a lány Viktor mellkasát.  
 - Tudtam, hogy valami elmaradt.

Daemonre is ráaggattak egy két Viktoréhoz hasonló ruhadarabot, felvették egyen nyakláncukat; így teljes fegyverzetben vetették bele magukat az éjszakába.

֍֍֍֍֍֍֍

- Milyen kultista helyre visztek engem? – mérte végig Daemon a nyirkos alagutat. A moha födte mennyezeten végigkúszó, szikrát hányó vezetékek és a sáros földön futó rozsdás sínek nem egy diákéleti központ hangulatát keltették.  
 - Nyugalom újonc - hurrogta le a vámpír -, ha a park közepén lenne a hely, mindenki ismerné.  
 - Vagyis a Szabadvilág tanácsa is és; őket nem szeretjük - kapcsolódott be Nessela.  
 - Mi a gond velük?  
 - Lehet, hogy a falusiakat megvették a kommunista földosztással, de itt városon nagyon más a helyzet.  
 - Nem tudom, Viktor mit ért kommun... valami alatt, de az biztos, hogy a fele korrupt.  
 - Ha nem több - nyitott be egy falba relytett, elszenesedett ajtón, és megindult a sötétségbe vezető csigalépcsőn. A homály egyre sűrűsödött, míg a tapintás felváltotta a látás szerepét. Daemon megbotlott egy kiálló kődarabban, aztán hirtelen világosság töltötte be a teret. Egy hajszál vékony lepel takarta a fény útját, gátolva annak tovaterjedését a háta mögött - erre tovább.  
 A lépcsősor végén hatalmas nyílt tér teljesen kipucolva és frissen felmosva várta a fiatalokat. Az ajtó nélküli nyílásból beszédhang egybeolvadt masszája áradt kifelé; útjában morcos törp állt, nem idősebb nálük; fölötte egy féloldalasan álló nyolcassal, benne egy nagy E és C betűvel. Viktor átnyújtotta a szignózott borítékokat, mire az elővett egy pecsétet és rányomta a feje fölött nyugvó logót a kezükre.  
 - Az annyi, mint egy és kettő.  
 - A fenébe, otthon maradt a harmadik.  
 - Ha ennyi a papír, hát ennyi a limit - förmedt rájuk a méregzsák.  
 - Ne csináld már D, a múltkor is segítettem agrárból - kapcsolódott be Nessela.  
 - Engem ezért fizetnek.  
 - Mizu Nagy D? - lépett ki a sötétségből egy jól ismert alak; vörös-fekete kosztümben; fűzővel kihangsúlyozva női bájait.  
 - Hercegnő - hajolt meg. - Pompásan fest ma este.  
 - Hagyjuk az udvari etikettet D - pacsizott le az tömzsi ellenőrrel -, túl régóta ismerjük egymást.  
 - Ahogy szeretnéd Nova.  
 - Nekik pedig nyomj egy aranyat a kezükre, velem vannak - csókot lehelt a zavarodott féltünde arcára, s mintha mi sem történt volna belibegett a helyiségbe.  
 - Kérésed számomra parancs - elővett egy másik nyomdát, majd utat tárt a többiek előtt is.  
 - Ez aranyjegy - örvendezett Viktor.  
 - Te is arra gondolsz, amire én? – kapcsolódott be a gyermeki kirohanásba Nessela.  
 - Csak nem a külön szobákon morfondírozik hölgyem?  
 - Mi az az aranyjegy? - nézett értetlenül végig két barátján, akit leginkább egy-egy cukrot szorongató óvodáshoz tudott hasonlítani ebben a pillanatban.  
 - Kérlek szépen, ez a legelitebb jegy, amit valaha is kaphatsz ezen a helyen.  
 - Ha jól tudom, az alapítókon kívül senki sem kaphat vagy ajándékozhat ilyet.

- Ez érdekes, mert nagyapa elküldte apa és Nívian levelezéseit, amiben az állt, hogy ők alapították a klubot.

- Hogy apád és Nívian levelezőtársak voltak? – esett le Nessela álla és olyan áhítattal nézett Daemonre, hogy az már kellemetlen volt az ifjú féltündének. Viktor ennél gyakorlatiasabban közelítette meg a helyzetet

- Ha ott van rajta a királyi pecsét, következőnek azzal jövünk!  
 Körbenézve az Eternity Club végtelen terén mindent megtalált a pihenni kívánó fiatalság. Középen egy hangosítókkal és mikrofonnal felszerelt színpad nézett az őt körbeölelő tánctérre; ami tele volt az egyetemi korosztályt képviselő maszkos, kosztümös, nyakláncos, néha fogaskerekekkel tűzdelt öltözékű fiatalokkal. A főterem szélén egymáshoz simuló bokszokban különültek el az egyes csoportok. Középen ült Nova, kezében talpas pohárral, mellette bort szürcsölő unokatestvére, Aomaon intett a bámészkodó csapatnak, hogy üljenek melléjük. Daemon nem tudott sokat a rejtélyes tündéről, de megjelenéséről látszódott, hogy vére királyi. Haja csillogott, akár a friss hó, tekintete fagyos jégmező, távolságtartó, de nem ellenséges. Testi adottságaiban a többi Bölcshöz tartozott. Kecsesen kihúzta magát és Daemon felé emelte poharát egy hideg mosoly kíséretében. A fiú visszaintett, de többre nem volt idő, barátai már meg is környékezték az asztalt.  
 - Így élhetnek a királyok – huppant le Viktor. Karját Nessela vállára helyezve nyúlt az asztal közepén heverő alkoholokhoz, majd kevert magának egy koktélt.  
 - Szó szerint - kacsintott rá Nova, majd visszatért a bor ízlelgetéséhez.  
 - Mondták már, hogy a humorom hatással van a környezetemre, de remélni sem mertem, hogy a király drága leányára is - csapott a térdére örömében Viktor.  
 - Most már elmondod, hogy mire kellenek ezek a nyakláncok? - fordult a vámpír felé Daemon, kezét a hercegnő lábán hagyva, ami nem zavarta a lányt, de nem is fordított rá különösebb figyelmet.  
 - Ez egy kereszt - fogta kezébe a csillogó ékszert, ami halk sercegés kíséretében billogot égetett bőrébe -, egy hajdani vallás jelképe.  
 - De miért éget?  
 - Egy rég letűnt korban szentségtelennek számítottam; de egy velejéig romlott világban kit érdekel az isteni törvényhozatal?

- Ú, valaki megint rossz lábbal kelt a koporsóból – cukkolta Nessela, de meglátva a vicsorba fordult szájat, inkább elhallgatott.  
 - Rendben, de még mindig nem értem, mire jó, hogy ezt hordjuk? – tért vissza az eredeti témához Daemon.  
 - Tudod, minden egyes fajnak volt egy vagy több vallása - vette át a szót Nessela. - És hála Felixnek...  
 - És jómagamnak, van erről néhány könyv; a divat pedig tudod milyen: kiszámíthatatlan.  
 - Honnan tudsz te ennyi mindent?  
 - Tényleg Vik, te hány éves is vagy?  
 - Daemon kérdésére válaszolva: nem véletlenül vagyok a tudós osztály legkiválóbb tanonca; Nessela, te pedig tudhatnád, hogy a vámpírok, akár a hölgyek, kortalanok - puszilta meg a vértől duzzadó, kipirult nyakát.  
 - Mindig azt hittem, hogy harcos vagy – dünnyögte magában Daemon.  
 - Nekem egy kalapácsom van - tűnt fel egy hegyes fülű arc, amit göndör vörös haj és fekete csipkés fátyol fedett - Lunarra jelképe.  
 - Akarod mondani...  
 - Mármint Vulkhas-é.  
 - Mert ...  
 - Lunarra a Farkasokhoz tartozik.  
 - Nem is rossz - simogatta meg a Hephan lány haját Viktor, mire Nessela kicsit arrébb húzódott.  
 - Olyan cuki Vámpír vagy, csak az egyetemen ne lennél ilyen bunkó.  
 - Megszólalt a fruska, aki ki akarja túrni az Aster lányt a társaságukból.  
 - Mindenkinek meg van a maga keresztje - kezdett el kacagni a föl le hullámzó fekete fátyol alatt.  
 - Mindenre számítottam, csak arra nem, hogy ezt a poént ma este nem én fogom elsütni.  
 - Ma este is - jegyezte meg összefont karral a parasztlány.  
 - Az első nap óta motoszkál bennem ez a kérdés: te természetes vörös vagy Isserah?  
 - Na, az gond, ha ez volt róla az első gondolatod - bökte meg Daemont Viktor. A fiú ezen jót derült, ellenben Nesselával és Novával.  
 - Igen, te butus. A Hephanok természetesen vörösek.  
 - És sokszor szeplősek - szólt hozzá Nova a válasz Isserah-nak szegezve, mindeközben kerülte Daemon tekintetét.  
 - Ez sok mindent megmagyaráz - gondolkozott a féltünde.  
 - Mire gondolsz?  
 - Hát, egy kicsit termetesebb vagy, mint egy átlagos tünde - Isserah arca hajának színében kezdett el pompázni, Viktor és Nessela kezükkel tartották vissza a nevetést, Aomaon, pedig mosolyogva kortyolt bele italába. Nova az asztal felett még midig mellőzte a fiút, de vigyorogva megpaskolta a combján pihenő kezét - Mármint izmosabb; izmosabbat akartam mondani.  
 - Te aztán tudsz bókolni - súgta oda alig észrevehetően Nessela, nehogy súlyosbítsa barátja helyzetét.  
 - Tekintsünk el a zömök testalkatomtól - intette csendre a magyarázkodó félelfet -, és inkább mesélj te. Megöl a kíváncsiság, hogy mi történt azon a tanyán.  
 - Jogos, ezzel már lógok egy ideje - minden szem rá szegeződött - még Nova is felpillantott. - Kiskoromban, amennyire emlékszem hárman voltunk: nagyapa, apa és én. Édesanyámat nem ismertem. Így éltünk a határvidéken, Angler-village mellett, mikor egy nap egy kisebb hordányi homályszülött megtámadta a tanyaságunk. Felgyulladt a ház, én pedig bent rekedtem.

- Úr Istenem, és mi történt? - sikkantott fel Isserah.  
 - Szerinted itt ülne, ha meghalt volna? - nézett rá megvetően Nessela.  
 - Jól van, na, olyan izgalmas!  
 - Szóval bent rekedtem; kintről egy hatalmas kék villanást láttak és elállt a tűz. Ez felkavarta a port a felsőbb körökben; így kerültem az egyetemre.  
 - Aszta, ez nagyon menő; és mi történt a többiekkel?  
 - Sokan meghaltak és még többen tűntek el; köztük apám is.  
 - Részvétem - veregette meg a vámpír, barátja vállát.  
 - Semmi gond. Túl kicsi voltam ahhoz, hogy emlékezzek. Azonban néha álmodom vele.  
 - Kraasah? Ezt szoktad mondani.  
 - Honnan tudod?  
 - Sokszor beszélsz álmodban. Majd később megbeszélhetjük. Hidd el, a természetfeletti hallás tud átok is lenni.  
 - Akkor szoktad hallani, ha én egyedül vagyok és - vörösödött el Nessela.  
 - Mindent - rebegtette meg szempilláját; a lány nem tudta állni a tekintetét. - Nézzétek, ott jön Belholwer és Ashery - mutatott az egyik sötét szoba felé. A két Aster ruháját igazgatta, szemükben ott pislákolt a vágyból maradt parázs, arcuk tikkadt volt az izzadtságtól. Ekkor lépett be Cadertor is, akinek nem tűntek fel az árulkodó jelek. Lepacsizott barátjával, majd keblére ölte asszonyát.  
 - Húzz arrébb Isserah, megjött a felsőbb kör – teremtette le Ashery.

֍֍֍֍֍֍֍

Pár óra múlva Viktor és Nessela szokás szerint összevesztek és a vámpír helyet hagyva a hölgynek, távozott a bokszból. Nem messzire a középen pihenő bárpult bőr fedte székeinél talált nyugalmat egy pohárka whisky társaságában.  
 Nova érdeklődése csúcspontját a családi történet közben fejtette ki Daemon felé, azóta csak távolodtak. Egy idő után szó nélkül hagyta ott a többieket; az egyik koszos ajtót használva menekülési útvonalként.  
 A társaság hangulata töretlen maradt. Pár hónap után először ült le beszélgetni Daemon a felső osztály kora béli képviselőivel és rá kellett jönnie, hogy nem is annyira megvetendőek, mint amilyennek tűntek eddig. Cadertor és Isserah nagyon kedvesek és érdeklődők voltak a fiú személyét és múltját illetően, ami jól esett az örök számkivetettnek; mégsem tudták pótolni az egyetlent, aki miatt érdemesnek találta kimozdulni a kollégium védelmező fali közül.  
 Megunva a tehetetlen bájcsevegést, csatlakozott a magányos vérszívóhoz és elővette belső zsebében bujkáló lapos üvegét.  
 - Mi fán terem a boldogság? - lépett oda a kótyagos rövidfülű.  
 - Mi? - kérdezte vissza az álmos szemű vérszopó.  
 - Te már elég sok mindent megéltél, szóval válaszolj: mi fán terem a boldogság?  
 - Szerinted egy apokalipszis szélén hánykolódó, piszkos kis országban lennék, ha tudnám? Na, látod - vágta rá meg sem várva a választ, majd ledöntötte poharának tartalmát.  
 - Haza megyek, Viktor.  
 - Még mit nem - kapta el a távozni kívánó féltünde zakóját és visszarántotta a rozoga székbe. - Még csak most kezdődik az esténk.  
 - Inkább most ért véget. Mindkettőnk számára.  
 - Azt hiszed, ennyiben hagyom? Nem mondom, hogy nem esik rosszul az, ami történik, de harcolni fogok; és téged sem hagylak ilyen könnyen elesni.  
 - Nem gondolod, hogy ezzel kicsit elkéstél?  
 - Közel sem.  
 - Szó szerint faképnél hagyott a lány.  
 - A nők bonyolult teremtések pajti, de nyugodj meg, a szerelemdoktor segítségedre sietett - mekkora egy trágya sorozat volt - élénkült fel, majd közelebb húzta barátját és mélyen a szemébe nézett. Természetfelletti erejét használva megbabonázta. - Először is, nyugodj meg. – Daemon alkohol áztatta teste egy pillanat alatt megtisztult, remegő kezében megállt a tikkelés, végtelen békesség szállt lelkére.  
 - Köszönöm.  
 - Kezdj el gondolkozni: mit csinált egész este Nova.  
 - Hanyagolt és nem szólt hozzám.  
 - És miért?  
 - Egész végig kerülte a szemkontaktust.  
 - Bingó! Ebből mire következtetünk?  
 - Honnan tudjam?  
 - Miért kerülöd valaki tekintetét, te vaktyuk?  
 - Áááá, értem - kerekedtek el a szemei és útnak indult.  
 - Ááááá, na, végre. Csapos még egy kört.  
 - Igen is uram.  
 - Te vagy az Nagy D? - mérte végig a mosolygós képű, fonott hajú, alkohol áztatta, kantáros ruhába bújt törpöt. - Az előbb még morcosabb voltál; mi történt?  
 - Ó, dehogy is jó uram, én Kis B vagyok, Nagy D a testvérem.  
 - Kezdenek bonyolódni a dolgok - döntötte le a második kört is a vámpar.  
 - Ne is mondja - kacagott jóízűen az aggastyán képű teremtmény. - Látja amott a pult másik végén Ander elég szűkszavú; jómagam Bralenn; a takarító szereknél Cerell, szegényt nagyon kínozza az allergia; akit az imént említett Derek, igen mogorva személyiség; Erall egész este a lóbőrt húzza; Farall ott a táncparkett közepén - vidám egy teremtés - mindig a buli közepén lézeng; Goroll pedig be se teszi ide a lábát - halkan jegyzem csak meg, kicsit félénk típus. Hetes ikrek vagyunk - vigyorgott fülén is túllógó szájjal.  
 - Szegény anyátok! Eléggé emlékeztet engem ez egy mesére... Had találjam ki, te vagy Tudor.  
 - Azért nem mondanám - vörösödött el a söröskorsókat törölgetve. - Azt viszont meg kell hagyni, én vagyok a nemes Thraur herceg büszkesége.  
 - A, B,C, D, E, F, és végül G. Milyen kreatív szülők.  
 - Magam sem mondhattam volna jobbal - bólintott, majd kiszolgálta a következő vendéget.  
 - Szeva Viktor - zuhant a nyakába, ordítva egy jól ismert farkas elhúzva az „o” betűt nevében.  
 - Szia Will. Mikor kezditek a koncertet?  
 - Pár csak percek gérdése - mondta akadozva; szájából színtiszta alkoholgőz áramlott.  
 - Sajnálom, hogy nem jött be az a tintás trükk órán; én eddig még nem buktam le.  
 - Nem a te hipád parátom. Tyere ide, ölelj mek.  
 - Te pedig nézz a szemembe - barna írisze tiszta kék fénnyel világította meg a farkas arcát, miközben szembogara elkezdett tágulni. - Józanodj ki. – a csoda egy pillanat alatt történt meg a vámpír szeme előtt. Amint elhalványult a kék fény, úgy szűkültek vissza a pupillái, egyenesedett ki, majd rázta le magát, akár egy kutya, mikor a hideg végigfutott a hátán.  
 - Fú! Ezt soha nem fogom megszokni. Kösz, te vérszopó. Rád mindig lehet számítani.  
 - Tudod az árát - kacsintott.  
 - Persze, az lesz a nyitó szám, amit szeretnél mester - hajolt meg egy ironikusan ügyetlen pukedli kíséretében. Eddig falkatársa mellet kuporgó monstrum odalépett a fiúhoz.  
 - Mondd csak Haris, mit szeretnél? - nyúlt be a pult mögé, míg Bralennt lefoglalta a kiszolgálás, majd töltött neki is egy kört.  
 - Azt mondom, szamár iszik magában, szóval had töltsek neked ebből.  
 - Biztos nem mérgezted meg? - mérte végig az üvegben lötykölődő feketeséget.  
 - Őszintén, számítana?  
 - Igazad van, úgy se ártana. Tölts egy keveset.  
 - Igaz, hogy ebben nem lesz alkohol; de kísérőnek pont megfelel. Magam készítettem és kíváncsi vagyok a sok ezer éves tapasztalatodra, barátom.  
 - Hirtelen barátok lettünk? Tényleg kell az a vélemény, ha ennyire nyalizol - Haris szavai helyett keserédes félmosolya beszélt.  
 Magához vette a poharat, majd beleszagolt. Orra ismerős illatot jelzett, de nem tudta mi az; csupán zsigereiben érezte, hogy ilyen ital került már az asztalára az évszázadok alatt. Felhörpintette az egész fekete löttyöt egy húzóra, azonban keze megdermedt és kitágult pupillája, amint a folyadék a nyelvéhez ért. Szép lassan letette a kezében maradt tárgyat; nagyot nyelt.  
 A szénsav kellemesen vakargatta torkát és a vanília utóíze selymes érzetet kölcsönzött alkohol terhelte szájának. Egy porcikája sem mozdult, csupán a szemei rángatóztak vadul jobbra-balra, mint aki szellemeket lát mindenfelé. Ajkait bevette a szájába; először az alsót, aztán a felsőt, hogy még egyszer utoljára érezze a különleges ízt. Fogai között végigfuttatta nyelvét, melyet enyhén megkarcolt reflexszerűen kiugró szemfogaival; de még a vér íze sem ronthatta el ezt a színtiszta csodát.  
 Senki sem vette észre a történteket, az ital keverőjét leszámítva; aki egyre aggodalmasabban várta a választ.  
 - Jól érzed magad Viktor?  
 Haris bele sem gondolt, mennyire fején találta a szöget. Az italkritikus már rég elfeledte ezt az érzést, ami most ajkától egészen a szívéig hatolt. Boldog volt, de nem úgy, mint mikor kifiguráz valakit; ahhoz hozzá szokott a Vámpír ennyi idő után. Nem, ez más volt.  
 A gyermeki, önfeledt boldogság és szeretet és öröm és, és magány, amit ki tudja, mikor tapasztalt meg utoljára. Az ízek hatására a múlt homályos képei, mint egy fekete fehér film, jelentek meg Viktor előtt; elméjét ide-oda hajigálva a valóság és a képzelet világa között Minden ott volt egy helyen, egy pillanatban, egy érzésben: az első buli a gyerekkori barátokkal még általános iskolás korukban; mikor energiaitalt árultak osztálytársaiknak - persze veszteségesen -, hiszen jobban élvezték ezt csinálni, mint a parkett közepén táncolni - itt ittak először ebből a nektárszerű csodából. Az első csókjának az íze is felelevenedett benne és végül annak a borzalmas estének a keserű utóíze, ami mai napig kísérti : egy vörös hajzuhatag, a tavasz illata, az el nem csattant csók, aztán izzadtság, keserűség, vér…  
 Ekkor még ember voltam - gondolta. Véget értek az emlékképek és ő a földre rogyva, könnyes tekintettel figyelte a nyirkos padlót. Mindenki őt nézte.  
 - Jobban nem is lehetnék - ölelte át ősellenségét. Ő maga sem tudta, melyikük lepődött meg jobban. - Nem hallom a droppot - kiáltott felemelt kézzel. Persze senki nem értette mire gondolt. - Rossz évezredben ragadtam..., vagy csak haladnom kéne a korral? - legyintett. - Hogy ti is értsétek, nem hallom a zenét - már nem is kiabált, inkább őrjöngött. A gitáros szólója elindult és a dobos is elkezdte ütni a ritmust; majd mikor az énekes is megszólaltatta hangszerét, minden visszatért a normálkerékvágásba.  
 Nessela jelent meg a föltápászkodó vámpír mellett, hogy segítő kezet nyújthasson.  
 - Nem is tudtam, hogy Willel jóban vagytok.  
 - Világi cimborám az a farkas.  
 - Az iskolában nem így tűnt - megvetően pásztázta az összerogyott vámpírt.   
 - Tudod, a többi farkas előtt meg kell mutatnia, hogy ki az alfa hím; de ha ketten vagyunk, tudja, hogy én vagyok az erősebb - kacsintott rá.  
 - Most már értem, hogy miért a kedvenc számodat játsszák.  
 - Tudod pár világgal ezelőtt volt egy hasonló banda. Végtül is örülök, hogy megmutattam nekik ezeket a számokat. A katolikus vérfarkas szerepe jól áll Willnek - törölte le az múltjának utolsó sós cseppjét arcáról.  
 - Annyira imádni való vagy, mikor nem tudsz uralkodni magadon - ölelte át, majd lehelt csókot a nyakát fedő rideg bőrre. Viktor szíve hevesebben kezdett dobogni, Nessela levetkőzte dühét, huncutság lapult minden mozdulatában.  
 - Te is arra gondolsz, amire én.  
 - A hátsó szobára?  
 - És egy kis szórakozásra - ragadta meg Nessela aranypecsétes kezét, és sietősen elindultak az egyik függönnyel fedett szoba irányába.  
 - És velem mi lesz? Legalább annyit mondj meg, hogy ízlett e? - rángatta tehetetlenül végtagjait az italkeverő mester.  
 - Van még hova fejlődni, de elsőre nem rossz. A részletes jelentésemet holnap megtalálod az asztalodon - hallatszott a válasz félig Viktor félig Nessela szájából.  
 - Nincs is asztalom.

֍֍֍֍֍֍֍

A búra alakú terem úgy nézett ki, mint egy kifordított akvárium: belül az emberek, kívül a folyó. Az üres terem közepén ült Nova lábait maga alá temette, a teret betöltő kékséget és a benne úszkáló élőlényeket bámulva. Arca nedvességtől csillogott, de fejét nem hajtotta le. Még ebben a védtelen állapotban is megőrizte tartását.  
 - Ez gyönyörű. Hogy alakulhat ki ilyesmi?  
 - Alattunk van egy mágikus generátor, még apám találta föl, az tartja fönt az erőteret. – arcát a fiú felé fordította és könnyáztatta mosollyal kérdezte - Nem ezt a kérdést akartad föltenni, igaz?  
 - Nem.  
 - Ülj le ide mellém - a hercegnő átkarolta a fiút és suttogva folytatta. - Sajnálom, ahogyan veled viselkedtem az elmúlt időszakban; de van egy lezáratlan ügyem.  
 - Csak nem Haris? - a lány izmai megfeszültek egy pillanatra.  
 - Tudod, egy éve hogy végeztem vele, de annál több áll mögöttünk. Kisgyerekkorunk óta barátok voltunk; s ahogy nőttünk, úgy az érzéseink is változtak. Mindig megbíztunk egymásban.  
 - Akkor most miért nem ő ül itt melletted?  
 - Hallottál már az átkukról?  
 - Nem sokat.  
 - Az első átváltozásnak nagy szerepe van az életükben. Nem csak testi, de lelki vonulatai is vannak a dolognak. Tizenhat éves korukban az első teliholdjukkor átváltoznak és a falka, valamint a törzs tagjává fogadja.  
 - Jól hangzik. A közösség befogadja, senki sem marad egyedül.  
 - Hát persze, csak a mellékhatásokról senki sem beszél.  
 - Milyen mellékhatások?  
 - Mint mondtam, az átalakulás a lélekre is kihat. Egyre agresszívabbak és ingerlékenyebbek; egyszóval állatiasabbak lesznek, főleg a telihold közelségében. Mondjuk úgy, hogy a „fajfenntartás ösztöne” is erősebb lesz.  
 Egyik este átmentem Harishoz, és leültünk beszélni a szertartás előtt. Már nagyon elegem volt, hogy más irányba is kacsingat; hát kérdőre vontam. Elkezdtünk veszekedni, ordibálni, és egyszer csak bekattant nála valami - ennél a résznél elcsuklott a hangja.  
 - Nyugodj meg - ölelte szorosabban. A könnyek újra megindultak a szépséges arcon, Daemon-ön végtelen szomorúság lett úrrá. Próbálta csitítgatni a lányt, de saját lelkét sem tudta.  
 - Soha nem bántott, Daemon; de azok a szemek, soha sem felejtem el - nézet föl rémülten, egyenesen reszketve. Majd visszabújt a meleg karok közé.  
 - Amíg mellettem vagy - fogta meg lágyan a lány állát. - Nem fog ilyen történni; nem engedem - lassan közelhajolt, és hozzáérintette az ajkát az ajkához. Nova tétovázott egy pillanatra; el is húzódott, majd hirtelen elkapta Daemon arcát és megcsókolta.

֍֍֍֍֍֍֍

Visszatérve a klub izzadságtól párás főhelységébe Nova leült a többiekhez, Daemon pedig nekiállt Viktorék felkutatásának. Hosszas keresgélés után egy vörös lepellel elfedett, aranypecsétes szobából ismerős hangok, nyögés formájában törtek elő.  
 Elhúzva a függönyt egy azonos színű, aranyszegélyes kanapét vett észre, amin Viktor és Nessela feküdt. A lány szoknyája fel volt húzva, lábai között Viktor marcangolta a combját. A félig földön térdelő vámpír bal csuklóját Nessela szájába rakta, amiből ömlött ki a természetfelettien sötétlő vér. Minden egyes harapásnál egyszerre rándultak össze, s nyögtek akár egy furcsa szex pozícióban.  
 Az élvezetekbe merült páros nemsokára észrevette, hogy valaki belépett a szobába és abbahagyták az „aktust”. Viktor egy fehér kendővel letörölte a vért Nessela és a saját arcáról; miközben kéken világító szeme visszaváltott barnára.  
 - Szia, pajti.  
 - Ez meg mi a franc volt!? - hőkölt hátra. Most először úgy érezte, az a sok pletyka, amit a vámpírokról mesélnek a fővárosban, igazat szóltak. Az állatias viselkedés, amit Viktor produkált, megrémítette, és még jobban átérezte a fájdalmat, amit Nova az imént megosztott vele. Szerencsésnek érezte magát, hogy barátjába több önuralom szorult és ilyen gyorsan levetkőzte ösztöneit.  
 - Ez? Csupán kölcsönös élvezet nyújtás - kapcsolódott be Nessela.  
 - Amolyan barátság extrákkal.  
 - Jobb, mint a szex!  
 - Hagyd rá, egy hónap múlva már egy lapon fogja emlegetni mindkettőt.  
 - Azt még értem, hogy neked enni kell; de mire jó az, ha megisszák a véred?  
 - Ó, nem mondtam még? A vérünk első számú feketepiaci termék. Magában fogyasztva tudatmódosító hatású, kikeverve pedig rengeteg bájital alapanyaga. Legalább is a szakkönyvek így nyilatkoznak róla. Kérsz te is egy kortyot? Barátokkal nem fukarkodom. – azt viszont elhallgatta, hogy gyógyító hatással is rendelkezik mágiával átitatott vére. Ez egy olyan titok volt, amit nem véletlenül titkoltak el a világ elől. Teremtője fájó szívvel, de elégette ezeket a lapokat, hogy a tudás ne kerülhessen rossz kezekbe.  
 - Kösz nem - válaszolt zavarodottan. - Vagyis, fúj, nem. Csak azért jöttem, mert Will keres. Szeretné kikérni a véleményedet egy bizonyos témában.

- Ú, nagyon titokzatos! – csattant fel Nessela. Mozdulatai elárulták, hogy nem teljesen ura saját testének.  
 - Már is megyünk. Ugye drágám?  
 - Persze mackó - pattant fel Nessela és megcsókolta a vérszívót.  
 - Imádom, mikor be van szívva. Na, nyomás.

֍֍֍֍֍֍֍

- Nem lehet őket beengedni – Hajolt közelebb Cadertor.  
 - Igazad van, nem lehet, be kell. – csapott az asztalra Will.  
 - Büdös homálylakó az összes, csak bajunk lenne belőle!  
 - De találni kell egy alternatívát.  
 - Ebben most Williammel kell egyet értenem, drága Cadertor - kapcsolódott be a vitába Viktor.  
 - Igen, egy külhoni vámpír söpredék biztosan kiáll a fajtája mellet - motyogta az eddig szótlan Belholwer.  
 - Hagyd csak Viktor, innen átveszem - nyugtatta Daemon a zabos vérszívót. - És a te nemesi segged a Homály melyik részében vándorolna, ha a törpök nem osztják meg velünk a területeiket? Hol lenne Ainonnan és a civilizált világ?  
 - Szép beszéd volt öcskös, de úgy is a Szabad Világ Tanácsa fog dönteni ez ügyben; és az ő álláspontjukat tudjuk – vigyorgott az arra alatt Cadertor.  
 - Igazad van, elég gyanúsak Arkan főmágus „hiányzásai”.  
 - Mire gondolsz Viktor?  
 - Tudod Daemon, annak a sunyi elfnek van múltja.  
 - Mondd ki vérszopó, a mi oldalunkon áll és megvannak a kapcsolatai.  
 - A kapcsolatokkal egyet értek, de a másik felét már megkérdőjelezem. Nem mindegy, hogy beáramlásellenes vagy Pouritan! - próbált nyugodt maradni Viktor, de izmai túl feszültek voltak a látszat fenntartásához.

- Hogy merészeled? – csattant fel Cadertor és Belholwer egyszerre.  
 - Ha nem is vesszük figyelembe, hogy Cadertornak kivételesen igaza van; ki lenne akkora barom, hogy kimenjen arra az elátkozott földre? – kapcsolódott be Haris.  
 - Mondjuk én – tette le a boros talpas poharát Aomaon. – Én megtenném – pillanatnyi csönd ült a társaságra. Aomaont eddig csak feleletek közben hallották beszélni, első megszólalása felkavarta a társaságot. Néhányan nagyokat néztek, Luna szeme pedig felcsillant a mondat hallatán.  
 - Hagyjad Cadertor, javíthatatlanok – zárta le a vitát Belholwer, azzal visszafordult a sznob különítmény és tovább szürcsölte az abszintját.  
 - Miről beszéltek Viktor? – érkezett meg Daemon a következő körrel, amit Nessela segített kihozni.  
 - Ez már engem is érdekelne - húzódott közelebb a parasztlány.  
 - Az országban senki nem tud róla, a városban meg amolyan nyílt titok, hogy Arkan főmágus tanácstag volt; ám szélsőséges nézeti miatt kitették a szűrét.  
 - Eddig én is tudom Vik – zsörtölődött a lány, a szer hatása alatt.  
 - Daemon miatt hangsúlyoznám az előzményeket! - teremtette le, mire az elhallgatott.  
 - Szóval, volt néhány csúnya ügye a vámpírokkal, amíg nem voltunk hivatalosan is az Orhinone-paktum részesei. Csonkítás, kivéreztetés, napon elégetés... A szokásos, mindent a tudományért címszóval. Bár nem tudták rábizonyítani, egy szavazati botrány miatt lekapcsolták. Ekkor vonták meg a szavazati jogát és ültették a királyt a helyére.  
 - Elégetés? Azt meg hogy?  
 - Vannak olyan titkok, amiket nem árulhatok el; olyanok, amiket nagyon meg akart tudni, de szerencsére a Homályba veszett. Jó vicc volt, mi? Homály, értitek?  
 - Nagyon, de térj a lényegre.  
 - Ugyebár a Tanács nagy része korrupt, ezt tudjuk. Azonban az elmúlt időben pletykák kezdtek keringeni arról, hogy a főmágus betegszabadságai, a helyébe állított tanácsos és az elkövetkezendő külügyi szavazások összefüggésben vannak.  
 - Nívian? Korrupt? - kapcsolódott be Will is a beszélgetésbe.  
 - Őszintén nem tudom. A szigeteknél való felemelkedésétől kezdve erős embernek tűnt; nem tudom, mi történhetett vele? Vagy egyáltalán történt e valami – mélyed el gondolataiban a vámpír.  
 - Viktor, te mióta figyeled az elfeket?  
 - Igen, hasonló kérdések már bennem is felötlöttek.  
 - Tudjátok, nem nevezném megfigyelésnek. Inkább mondanám, hogy kereszteztük néha egymás útját. Hogy repül az idő? Irány a tánc parkettra. Will, te se maradhatsz ki.  
 - Soha nem tudunk meg róla semmit, igaz? - nézett Daemon a többiekre.  
 - Tuti nem.  
 - Soha.

Ekkor ért Nova vissza a mosdóból, így végleg beszüntették a kínos beszélgetést.

֍֍֍֍֍֍֍

Az éjfelet már bővem megütötte az óra, mikor a kis csapat belevetette magát a buli sűrűjébe. Az alkohol áztatta Viktor és Will őrjöngve ugrált; a vértől bódult Nessela pedig Isserát vonta erotikus táncba. Aomaon hátrahagyva a királyi asztalt Luna társaságában folytatta a megkezdett beszélgetést, a maga visszahúzódó módján; Daemon és Nova pedig egymás ölelésébe veszve táncolt, mintha ez lenne az első és az utolsó egyben.  
 Megszomjazva ültek vissza az aranypecsétes bokszba, mikor Daemon felpattant. - Ezt a kört én állom - s tapsvihar közepette elbandukolt a pulthoz. Kótyagosan számolta a krediteket, mikor erős szorítást érzett a vállán.  
 - Nem illik más nőjét hajkurászni, új fiú - fordult hátra, mire markos ököl landolt a gyomorszájában. Mindene összerándult és nehezen szedte a levegőt, de felismerte a hang gazdáját.  
 - Igen Haris? És azt tudtad, hogy nem szép dolog kiverni a pénzt a másik kezéből? – nyögte fulldokolva.  
 - Szarok a tetves pénzed... – kezdett bele, de a mondat végére a földön találta magát, és Daemon fölötte állt. A faluban volt már dolga hasonló személyekkel. A vékony termete miatt sohasem számítottak gyorsan kaszáló lábára. Visszafordulva a bárpulthoz újra számolni kezdte a pénzt.  
 - Kár, hogy nem neveltek otthon jó modorra. Ezt megspórolhattad volna magadnak – a dühödt farkas fölpattant és elkapta a fiú kezét. Nekiszegezte az asztalnak és az arcába mászva vicsorgott.  
 - Kár, hogy a barátaid nincsenek itt, de az enyémek igen – dőlt az olcsó whisky szaga a szájából. – Fiúk, elkapni – lépett elő négy hasonló korú vérfarkas a tömegből. Nem voltak valami megtermettek, de hárman már le tudták fogni az gizda féltündét, úgy, hogy az ne tudjon mozogni. – Na, most legyen nagy az arcod Daemon – húzott be egyet neki, majd otthagyta. – Intézzétek el – sétált a kijárat felé, miközben belekortyolt a poharába. Egy ütés az orra, egy a bordák közé és még egy a gyomorszájra; s Daemon ismét a padlót bámulta.  
 - Ne olyan hevesen Haris – állta útját Will karba font kézzel, amíg Viktor leszedte Daemonről a verőlegényeket. – Innen te sem távozol karcolás nélkül.  
 - Kotródj, Gren söpredék – ütötte le a másik farkast, aki hiába számított a támadásra, olyan ponton találták el, hogy összeesett.  
 - Nem ez volt életed legjobb ötlete – tápászkodott fel Will, már ember formájú szörnyeteg képében. Sárga szemeivel zsákmányát pásztázták, körmei lepattantak, helyükön tűhegyes karmok nőttek – Mert most nincsen telihold - a két törzs fiai egymásnak feszültek.  
 - Akkor mehet a buli? - lendült bele Viktor is. Az Eternity Club főtere hirtelen a vérfarkasok csataterévé vált, ahol a fiatalok levezették őseik évezredes ellentéteiket. A Grenek és Aienek törtek, zúztak, karmoltak, haraptak, mindenkit, akik az útjukba kerültek. Először a bárpult mögött törtek darabokra az értékes és kevésbé rétékes italok; de az előtte heverő bárszékek sem bírták sokáig. Nem volt menekvés Ainonnan rémei elől.  
 Haris ügyesen ugrált a karmokkal tűzdelt kezek elől, de a végén Will eltalálta az arcát. Haris végigsimította a hosszú, ám vékony vágást, majd vörösen izzó szemekkel ugrott ellenfelének és földre vitte azt.  
 Viktor széttört egy széket egy átalakulni készülő lunár hátán, míg Daemon kifelé kecmergett a bokszok felé. Nova és Nessela sem maradt ki a jóból: a menekülő sznobokkal ellentétben ők a sűrejét választották. Nova Daemonhöz sietett, míg Nessela a menekülőknek segített utat nyitni a tömegben. Egy törött szék lábával hadonászva hasított utat maguknak.  
 Haris és Will még mindig egymást marta; de az erőviszonyok megtartása végett Will nem alakult át teljesen. Egy vágás a lapockán Willtől, egy bordatalálat Haristól, de a végső ütést áll alá az Aien örökös vitte be. Will eszméletét vesztve hullt a földre. Haris köpött egy véreset az elesettre, majd ruháját helyrepofozva távozott.  
 Daemon és Nova egy repülő farkas elől hajolt el, amit Viktor dobott el mellettük és sikeresen össze is tört vele egy asztalt.   
Kialudtak a fények.   
Mindenki sikítva rohant a kijárat felé, mikor Nagy D állította meg a tömeget és átüvöltve annak robaját csendre intett mindenkit.  
 - Nyugalom emberek. A város elhasználta a mai áramadagját – hála nekünk -, de pánikra semmi ok. A vészgenerátor mindjárt bekapcsol és akkor romantikus zöld világításban egyesével, hangsúlyozom, egyesével elhagyhatják a klubbot.  
 - Gyere Daemon, kiviszlek – suttogta Nova.  
 - De a másik irányba van a kijárat.  
 - Én tudok egy jobbat – vitte be az akváriumba, amit kezdett elönteni a víz. A homokot lesöpörve, kinyitott egy csapóajtót a terem közepén.  
 Lemásztak a rozsdás lépcsőn, majd Nova visszazárta a tetőt, mielőtt azt betemette volna a Daunau. Egy pár pillanatnyi sötétben tapogatózás után a királylány megtalálta a villanykapcsolót, ami egy nyirkos, porcelánnal kirakott alagutat világított meg.  
 - Ez az út elvisz majd minket a palotáig – karolta föl újra szerelmét a lány.

Daemon vért köpött fel, majd bordájához kapott. A levegővétel is fájt, remélte nem szenvedett maradandó sérülést. A kanyar után döngölt föld, később pedig téglák fedték a rozsdás csatornafedőkön beáramló holdfény világította falakat.  
 Daemon majdnem elájult, mikor újabb titkos ajtó nyílt; s csukott szemmel huppant egy puha fotelba. Duzzadt szemei alól nehezen látott, de csipkés ágyneműk, hatalmas függönyök és arany borította szegélyek forogtak körülötte. Pár pillanattal később fény sejlett fel a távolban, s Nova érkezett meleg vizes tállal és mécsessel a kezében.  
 - Szegénykém, jól elintézetek azok a csúnya farkasok – mosta fiú arcára és kezére alvadt vért.  
 - De azért én sem hagytam magamat – köhögött. Nova óvatosan félresöpörte a fiú haját, végigsimított a remegő arcon, majd folytatta a mosdatást.  
 - *Igazad van öcsi, most tényleg büszke vagyok rád –* hallatszott az ismerős hang és homályosan kirajzolódott egy kecses, vörös alak az ablakon könyökölve. A fiú meglepődhetett volna, hogy a fejében szóló hang már nem csak álmában ölt alakot, de ezt betudta félig ájult állapotának.  
 *- Jé, te is megérkeztél? Hol voltál, amikor szükségem lett volna rád?  
 - Hát az első sorból néztem a műsort* – kacagott föl, mire Daemon is fájdalmasan elmosolyodott.  
 - Pihenj drágám, ne erőltesd meg magad – csókolta meg Nova Daemon nyakát. Keze lágyan simogatta inge alatt a fiú mellkasát és szája elindult lefelé. A hosszú ujjak ügyesen csatolták ki a nadrág szíját és gombolták ki azt. Végignyalta a fiú hasát, majd lentebb hajolt, mikor kivágódott a szoba vaskos ajtaja, bemasírozott rajta Titánia és felcsapta az összes villanyt.  
 - Jaj, drágáim. A szolgák mesélték, mi történt. Hallották a híreket a törpöktől! Nincsen semmi baj? – Nova vörösödő arccal, kerülve anyja tekintetét ült át az ágyra. Édesanyját akár ikertestvérének is nézhették volna; a ráncoktól kímélt arc, a vállára omló vakítóan fehér haj, mélykék szemek és az alakját kihangsúlyozó vörös kombiné, még a zavarban lévő Daemont is megtévesztette.  
 *- Ez szopás tesó, ja mégse –* röhögött a sarokban Kraasah. *- Nem vicces, gyökér...* - Látom, csúnyán elbántak veled – simogatta a duzzadt arcot, ami összerándult. – És még a nadrágot is letépték rólad; micsoda barbárok – kacsintott rá. – Rendes ellátás kell neked. Ezen a vizes borogatás nem fog segíteni. Vigyétek a vendégszobába és lássátok el rendesen – állított be egyen köntösben két álmos szemű tünde szoláglólány.  
 - De anyám – csattant volna fel Nova, de Titáni elhallgattatta.  
 - Nincs semmi de, kisasszony – fordult lánya felé. – A fiatalembernek pihennie kell és veled ezért még számolunk. Hogy így kell bemutatnod az újdonsült vejemnek?  
 - Anya, kérlek...  
 - Én a te korodban már házas voltam!  
 - És hány éve is volt ez?  
 - Ne szemtelenkedj kishölgy! Inkább örülj, hogy apád nem ébredt föl. De az is biztos, hogy lesz egy két keresetlen szava hozzád a reggeli folyamán – hallotta Daemon az utolsó szavakat, majd zörögve csukódott be mögötte a vaskos ajtó és újra csak egy apró lámpa világított.

֍֍֍֍֍֍֍

Daemont a reggeli kakasszó helyett a forgolódás okozta fájdalom keltette. Nekilendült, de húzódó sebei visszarántoták, amire elvicsorodott, de az is fájdalmat okozott. Kitápászkodva az ágyból megcsapta az erkélyajtón beáramló Dauanui szellő, mely korbácsként csattant érzékeny bőrén. Odacsoszogott és becsukta. Az ajtót ölelő függöny mellett hatalmas könyvespolcokat talált, amikhez egy külön galéria épült. Közelebb ment és elkezdte nézegetni a könyveket. Volt ott bőrkötéses, arany lapos, ódon, új, de mindegyik a gazdagságot tükrözte valamilyen formában, kivéve egyet. A kezébe vette a jellemtelen papírköteget, és elkezdte lapozgatni.  
 - *Szentivánéji...  
 - Álom* – kezdtek neki.  
 - Ó, Shakespeare. Mindig is nagyra tartottam a munkásságát; főleg eme a remek szerzemény után – zavarta meg a fiú szemlélődését a már királynői formába öntött Titánia. – de az egy nagyon régi kor volt és egy teljesen más világ. Látom a kötéseid átáztak, had nézzem meg – ült le a fiú mellé. – Ezt bizony cserélni kell, várj egy percet.  
 - Milyen korról beszélt az előbb?  
 - Egy olyanról, amiben egy tünde hercegnőt megleshet egy ember, a történetét persze senki nem hiszi el, még is meggazdagszik belőle – szedte elő a kötszert, a tűt és a cérnát.  
 - Mi az, hogy nem hittek neki?  
 - Tudod, nem mindig éltünk így Daemon. Voltak sötét napok, mikor elbújtunk; és még sötétebb emberek, akik miatt ezt tettük – a kezét végighúzta a fiú sérülésein, ami halványan felsejlett, elharapta a cérnát és nekiállt bevarrni a sebet. Daemon egyetlen öltést sem érzett.  
 - De most már béke van, legalább is számunkra.   
 - Így igaz, számunkra igen. Készen is vagyunk, a reggeli pedig ott gőzölög az asztalon, egyél hát velünk.  
 - Köszönöm szépen. Farkas éhes vagyok.  
 - Azt meghiszem. Szereted a rántottát? Az új szakácsunknak remekül fűszerezi.  
 - Igen asszonyom – csillant föl Daemon szeme. Visszarakta a könyvet és elindult a nő után.

֍֍֍֍֍֍֍

Nova a fejét fogva, szemét a nap elől köntösével takarva mászott el az étkezőig. Meglepődve figyelte, ahogyan újdonsült barátja a Szent könyv szolgáinak hű királynőjével eszik, beszélget és nevetgél. Nivían és Aomaon szokásos karót nyelt modoruknak híven egyenes háttal, meg-megmosolyogva a történéseket szürcsölték a teát. Húga, Nanrizza ült legtávolabb még is ő hahotázott, a legjobban mindenki közül. A szolgák pedig csak járkáltak fel alá, s vittek mindnet, mi szemnek szájnak ingere.  
 - És a kishölgy, hogyhogy mellőzi az órákat – kacérkodott Daemon Nanrizzával.  
 - Hosszas értekezés után arra jutottunk – kezdte Aomaon.  
 - Hogy túl fiatal még az iskolához, ez az égedelem rossz gyerek – fejezte be Nívian, majd megcsikizte a csöppséget, aki hangosan felsikkantott, majd továbbkacagott, ezzel mosolyt csalva az asztaltársaság arcára.  
 - Szervusz, kincsem. Tündéri egy barátod van. Nem fáj a fejecskéd? – Vette észre Titánia az érkező lányát.  
 - De – vágott oda egy félmondatot, majd ledőlt az asztalra.  
 - Láttad volna a múltkor, Daemon. Hajnalban nagy koppanásra keltünk, amit egy második követett a kisasszony szobájából. Nívian ért oda először, és mit lát? Nova ott feküdt a földön, fönt akadt az ajtókeretben.  
 - No, de anyám!  
 - Tudod kislányom – szólt a király -, világéletemben fiút akartam, de ez kárpótol mindenért – mosolyodott el, mire Nova céklaszínű fejét rejtegette a karjában. – Még egyszer, hogy hívnak fiam? – Kérdezte a palástot és pizsamát egyszerre viselő hosszú, ezüstös hajú tündekirály.  
 - Daemon, uram. Daemon King.  
 - Rögtön fölismertem apád vonásait és a nagyapád modorát. Hogy tartja magát a vén lókötő?   
 - Megvan, köszöni szépen.  
 - Még mindig ordibál a napszámosokkal?  
 - Ha nem dolgoznak, mit lehet tenni? – kacagtatta meg a királyt.  
 - Az egyszer biztos. Azóta nem láttam egyiküket sem, mióta apád lemondott a szavazati jogáról a tanácsban. Fogadd apád iránt őszinte részvétemet.  
 Emlékszem még, mikor mi vezettük az Eternity Clubbot, de hát a felnőt lét átka a fiatalság hiánya.  
 - Maguk vezették a klubbot? Azt hittem, csak alapítótagok.  
 - Kérdezd csak meg az öreget, biztos mesélni fog. Mennyit veszekedett a fiával, hogy iszákos lesz!  
 - És hogyhogy nem ön folytatja.  
 - Úgy döntöttünk, hogy két évente váltunk helyet, és csak a fiatalok tudják, merre találják, hogy a bigott vezetőség – akik nem halnak meg egyhamar – ne szólhasson bele ott is az élet lefolyásába. Amolyan szabadság a kötött rendszer szívében. Apád mondta így – veregette meg Daemon vállát.  
 - Ha már úgy is Angler-villageről van szó, és a szünet már a nyakunkon; akkor fel kell tennem egy kérdést. Nova és az én nevemben.  
 - Az enyémben?  
 - Igen, a tiédben is. Nagyapám megtisztelve érezné magát, ha vendégül láthatná a hercegnőt egy rövidebb időre. És természetesen én is!   
 - Daemon, az nagyon hosszú út – ellenkezett Titánia.  
 - Nyugodj meg drágám – tartotta föl a kezét Nívian. – Nagyobb biztonságban nem lehet Nova, mint egy King mellett.  
 - Akkor megyek csomagolni – puszilta meg Nova az ifjú féltündét.  
 - Tégy te is így Daemon és add át az üdvözletemet nagyapádnak!  
 - Ahogy óhajtja, felség – hajolt meg és elindult a kollégium irányába.

Otthon, édes otthon

*Ők ragyogva érkeztek le az égből,*

*és mi angyaloknak neveztük őket.*

*A teremtő küldte közénk őket hely-*

*tartóul, és védelmeztek minket a sö-*

*tét erők ármányától. Szemükben égett*

*a mennyek sugara, szárnyukkal uralták*

*a szelet, lelkükkel elrabolták szívünket.*

*[…]*

*Dél-Krolli krónikák (ma Angler-Village környéke),*

*írták A Teremtő hitének követői, a szövetségek fennmaradt*

*szövegei és a saját tapasztalatik alapján.*

*Óvilág, ismeretlen évszám.*

Már napok óta ugyan az a rutin: fel a vonatra, fél nap út, leszállás, alvás egy helyi fogadóban, hajnali kelés, és kezdődik az egész elölröl. Az ilyen fárasztó utakat még az esték nyújtotta kéjes együttlétek, vagy az ölelés nyújtotta nyugodt alvás sem tudta kielégítővé tenni. Nem úgy, mint az a látvány, mely a karcos ablakon kirajzolódott a féltünde előtt: egy különösen színes madárka nézte a fiú vállára boruló tüneményt. – Akkor tudod, hogy falun vagy, mikor a rozsdás sínen egy fácán bámul rád értetlenül, mintha mi se volna természetesebb – gondolta.  
 – Ébredj, kedvesem. A következő megálló már Angler-village – noszogatta könyökével a lusta teremtést, aki egy halk nyögés kíséretében megfordult, és a falnak dőlve aludt tovább. – Haha. Jól van, kiviszem a csomagokat, addig pihengess.  
 Nemsokára a kalauz ébresztette fel a hercegnőt, aki kábán bandukolt a bőröndöket cipelő Daemon irányába. – Angler-village – hallatszott a recsegő hang a mikrofonból, s a vonat lassítani kezdett, megállt, a fiú kinyitotta az ajtót, majd leszálltak.  
 Az Orihone-ban megszokott hatalmas oszlopokból nőtt ívek, mindent beterítő fényár, a szerelvények sokasága és az emberek mozgalmas tömege eltűnt; s nem maradt más, mint egy cseréptetős, meszelt ház, a vakító, déli nap fénye és egy botját szorongató öregúr, aki nagyon nézegette a mellényzsebében pihenő zsebórát. Amint leszálltak a homok fedte, ingoványos talajra, Nova rögtön hálát adott az isteneknek, hogy az unszolás ellenére hallgatott apjára, és saruban távozott otthonról, nem pedig magas sarkúban.  
 – Nagyapa, itt vagyunk – integetett a fétünde, mire az odabicegett.  
 – Daemon, fiacskám. Azt mondtad, hogy ma érkezel, de a levélben egy szót sem említettél egy ilyen csinos hölgyeményről – mérte végig Novát a kék-fehér ruhás úriember. – Daemon nagyapja vagyok, kezit csókolom. Megtudhatom kiskegyed nevét?  
 – Természetesen, Nova vagyok – csókolt kezet nagyapa.  
 – Az nem létezik. Mikor utoljára láttalak, még a botom feléig sem értél fel, kishölgy.  
 – Tetszik ismerni?  
 – Azt nem mondhatom, hiszen már kész nő vagy… De édesapád és édesanyád annál inkább. A macska rúgja meg, de jó kedvem lett. Gyertek fiatalok, a hintó előállt – mutatott egy egész pompás, kis fedett kocsira, ami előtt két csikó várakozott, egy szürke és egy pej. Annak ellenére, hogy a falu pora befedte kívülről, eltakarva a faragványokat, belülről függöny, ablak és párnák várták őket. – Kérem, rögzítse a fiatalság holmiját a tetőre, köszönöm.  
 - Természetesen, nagyapa, egy pillanat és kész – pattant le a szekérről a kupec, míg a többiek beszálltak.  
 - A forró fürdő már vár otthon benneteket, de csak egy személyre rendeltem, szóval Daemon, engedd előre a hercegkisasszonyt.  
 - Nagyon kedves tetszik lenni.  
 - Nyugodj meg nagyapa, magamtól is előre engedtem volna.  
 - Hát természetesen, hiszen az én nevelésem vagy, te csirkefogó, vagy nem? – kacagott az öreg.

֍֍֍֍֍֍֍

*Az emberek mindig féltek attól, amit nem*

*ismertek. Az Ősvilág hajnalán a sötétség volt,*

*a hideg, a villám, a tűz és a felfoghatatlan*

*erők. Minden, amit mi megtestesítettünk.*

*És hiába sok millenium, az ősök ér-*

*zései megmaradtak. […]*

*Ám amennyire utáltak minket, mi annyira*

*szerettük őket. Nem csak a meleg vérüket,*

*de szívüket is. Azt, hogy napról napra éltek,*

*értékelték az életüket, hiszen olyan esendő volt.*

*Ők voltak, és lesznek azok, akik miatt nem válunk*

*mi is szörnyeteggé, ahogyan más fajtársaink.*

*A vámpírok történelme, írta Felix Einguard.*

*Jelöletlen kor, jelöletlen évszám.*

*Újranyomta: Orihone nyomda (178. Elden 56.*

*napja, Egyetemi alapításévi díszpéldány)*

Viktorék hintója egy fokkal pompásabb volt, mint a kiöregedett King családé. A lakkozott tölgyfa ajtók és a nyikorgó kerekek koporsószerű hangulatot kölcsönöztek, ami nem is csoda, hiszen Félix Einguard volt a tulajdonosa személyesen. Aki nem jött rá a holt sápadt, vézna sofőrből, annak is szemet szúrt a fekete alapon fehér fogsor, melyből méretes szemfogak bámultak az arra tévedőre: nem volt ez más, mint a család címere.  
 A különös páros útja egy fokkal rövidebb és kényelmesebb volt, mint féltünde barátjuké. Nessela szülői háza volt a cél, mely a fővároshoz legközelebbi Terren birtokon helyezkedett el. A majorságban lakó vénséges gróf Nessela születése előtt hunyt el, akinek a fia vette át a gazdálkodást. Újító révén sok család fiait és lányait küldte az egyetemre, hogy tanulhassanak és elősegítsék a birtok fejlődését.  
 – Alig várom, hogy bemutassalak a családnak.  
 – Én is, Nessela – mosolygott rá az ébredező vámpír.  
 – Lassan odaérünk, szóval ideje leszögeznünk két alapszabályt. Először is, úgy tudják, hogy a fiúm vagy. Elég maradiak, már az esküvőmet várják. Remélem, nem okoz gondot eljátszani.  
 – Ugyan cicabogyó, majd úgy teszek, mintha be lennél állva.  
 – Ne viccelődj, ez komoly dolog. És eléggé előítéletesek, szóval azt mondtam, te is földműves családból származol.  
 – Nem szeretik a tudósokat, vagy mi?  
 – Nem, Viktor, a vámpírokat – a kocsis színeiben pompázó Viktor arca hirtelen új színt vett fel, de egy szót sem szólt. *Ismét egy utálkozó család* – gondolta. – *Eddig is megbirkóztam vele, most is menni fog*.  
 – Te nem szóltál, hogy vámpír vagyok? – tört ki még is belőle.  
 – Hát tudod, az úgy volt... Nézd, már itt is vagyunk. Integess anyunak.  
 – Remek, nagyon remek… – lengette kezét arcára erőltetett mosollyal az úton várakozó termetes asszonyságnak. Zsíros szalmahaja kendővel volt felkötve, szoknyája felett köténykét hordott.  
 – Szervusz, kislányom – kiabált már a távolból. – Miért jöttetek halottas kocsival, és hogy lehet ilyen sápadt a vőlegényed?  
 – Vőlegény? – súgta oda, még mindig vigyort erőltetve.  
 – Vőlegény vagy barát, nem ugyan az?  
 – Ezt a kérdést inkább hagyjuk – szálltak ki a kocsiból. Anyukája rögtön körbepuszilta Nesselát, de Viktortól megtartotta a tisztes távolságot.  
 – A történelem tanárunk kőcsön adta a szekerit. Nagyon laza és rendes vámpír, eléggé jóba löttünk vele. Viktor pedig eléggé megfázott, nemrég volt torokgyíkja.  
 – Üdvözletem asszonyom – csókolt kezet, majd visszahajolva köhintett egyet.  
 – Viszont – lökte oda. – Te pedig inkább vigyázzál azokkal a vérnyalókkal.  
 – Vérszívók – javította ki a lány.  
 – Felőlem aztán vérivók is lehetnek, az sem érdeköl. Gyűjjetek bejjebb, készen van a vacsora.  
 – Merre van édösapád?  
 – A földekön, majd gyün.  
 – Micsoda nyelvjárás.  
 – Hagyj lógva, itthon így beszélök, beszélünk. Ne nevess, te szemét – mentek be a házikóba.

֍֍֍֍֍֍֍

*„A vérfarkas társadalom két alappilére*

*az erő és a tudás, a hatalom két jelképe.*

*Előbbit birtokolják az alfák, a klánok vezetői,*

*utóbbit a sámánok, az istenek által megáldott*

*lelkek. Míg az alfák hadba vezetik fiainkat,*

*és megóvják gyermekeinket, a sámánok ritu-*

*álékkal tartják fent a kapcsolatot a szellemvilág-*

*gal, és varázs főzetekkel tartják távol a kór-*

*ságokat hordozó szellemeket.”*

*Idézet Virulan nagyasszony szájhagyomány*

*útján jegyzett törvényeiből. Feltételezhetően az*

*Óvilágól eredeztethető. […]*

*A tünde társadalommal való egybeolvadás követ-*

*keztében a vérfarkasklánok felépítése megváltozott,*

*bizonyos értelemben alárendelt szerepbe került.*

*Csekély mágikus képességgel megáldott nagyasszo-*

*nyaik, vagy ahogyan ők nevezték, sámánjaik nem*

*tudtak eleget tenni a megnövekedett mágiafelhasz-*

*nálási igénynek, vezéreik agresszivitásai miatt felügye-*

*let alá kerültek a királyi testőrség és a határvédelmi*

*erők soraiban.*

*A tündék vándorlása című kötet Ashan főmágus tollából   
Egyetemi alapításévi díszpéldány.  
 Újvilág, Daunaui Egyetemi Nyomda (178. Elden   
47. napja)*

Haris gyalogszerrel ment haza. A röpke másfél órás úthoz és a fél vállán cipelt batyuhoz nem kéretett hintót. Az Aien internátus a Terren kollégium közelében, szintén a menekült gettó közelében helyezkedett el. Feszülten sétált végig az utcákon, tekintetét ide-oda kapkodva az idegen arcok között. Elérve a Farkas negyedet, nagy levegőt vett, izmai kiengedtek, és a szemét is lehunyta egy hosszú másodpercre. Az otthon illata megcsapta, amit nagyon élvezett, hiszen nem sok időt tölthetett a környéken iskolaidőben.  
 A negyed közepén, a Keleti vasútállomás mellet lakott, az Ark’ otelben. Nem volt egy szép épület a sarkot képző betonoszlop, hiszen itt a felújítások még nem fejeződtek be. Szépség hiányában monumentalitása nyűgözte le az arra járókat, amint árnyékával befedte az állomást. Közeledve az Aien törzs székhelyéhez, már a távolból meglátta a bejárathoz emelt diadalívet. Az ívet tartó két oszlop egy-egy tunikába csomagolt alakot ábrázolt: egy embert és egy vérfarkast. Kezüket az ég felé emelték, az építmény közepén nyugvó égitesthez, melynek egyik fele a napot, másik a holdat ábrázolta.  
 Még túl pici volt, hogy felfogja az ábrák jelentését, mikor beköltöztek, de már akkor is lenyűgözőnek találta, ahogyan a törpök pattintgatták le a fölösleges ködarabokat a tömbről, ezzel kiszabadítva a művet. Belépve a kapun, újra visszatért az a nyomasztó érzés, amint a faablakok ítéletes tekintete nehezedett rá.  
 Végigment az ezeréves épület por és levél fedte előterén, melynek a tetején még mindig ott éktelenkedett az öt öl széles lyuk, mely kis kora óta követi útját. A lépcső és a folyosók hasonlóan néztek ki a repedések tűzdelte plafon miatt. Csupán a vezetőség hálókörlete készült el, ahol a királyi testőrség tagjai és családjai laktak.  
 A folyosó bal és jobb oldalán ajtók nyíltak a tisztségviselők otthonaiba, Haris azonban a végén helyezkedő duplaszárnyas, farkasmintáson ment be. A nappali szélén ült apja újságot egy újság mögé bújva – fel sem nézett. Kistermetű, ám széles anyja a konyhába tevékenykedett kopott haját hátra fogva. Húgából csak a hangját érzékelte, amint a szobájában mondta föl a tananyagot.  
 – Üdv, család – dobta le a táskáját bakancsa mellé, majd a kanapéra esve bújta telefonját.  
 – Szervusz, kincsem. Történt valami érdekes az iskolában?  
 – Semmi, anya – ment oda hozzá. – Kaptam egy hármast varázstanon.  
 – Hogy történhetett ez?  
 – Nem tudom, anyu. A tanár úr azt mondta fejlődök, de még nem értem meg a négyesre.  
 – Vagyis nem fejlődtél semmit – szólalt meg az eddig szoborként ülő apa, az újságból fel sem nézve.  
 – Mert te aztán annyira tudod, hogy mi folyik az iskolában, ugye, apa?  
 – Mi történt a kezeddel Haris?  
 – Semmi, semmi. Csak elestem – takarta var fedte öklét anyja elől. Erre már Veldon is fölkapta a fejét.  
 – Mutasd csak – rántotta ki háta mögül Haris kezét. – Isten verte kölök. Már megint mit csináltál? Azt hitted eltitkolhatod?  
 – Az Eternity Clubban rám támadt Will.  
 – Legalább lenne annyi eszed, hogy nem iszol ennyi alkoholt, akkor a sebeid hamarabb eltűnnének. És miért ugrott neked? Nem mondom, hogy több ész szorult abba a tökfejébe, mint neked, de őt legalább megtanították, hogyan kell viselkedni.  
 – Bocsáss meg, de az nem a te feladatod lett volna?  
 – Én nem tehetek arról, hogy nem értesz a szép szóból. Ezért is küldtelek az internátusba.  
 – Nováról volt szó, nem tehettem mást.  
 – Fogd már föl, vége. Ne szégyenítsd meg magad – szorította oda fia fejét a mellkasához, de az ellökte őt.  
 – De, ha egyszer ott nyáladzik azzal a nyikhaj paraszttal?  
 – Tudod, mije van annak a nyikhaj parasztnak, ami neked nincs? – ekkor már Haris keze ökölbe szorult.  
 – Veldon, kérlek, ne csináld ezt vele.  
 – De, de, hadd tudja csak meg, hogy miért ekkora vesztes, hogy miért hull ki minden a kezéből, Lorna.  
 – Nem, édes fiam, nem Novára gondolok – szegezte tekintetét újra a dühödt fiúnak. – Tartása van, ami neked soha sem volt.  
 Veldon visszaindult a karosszéke felé, mikor Harisban elpattant valami. A barna szeme halvány vörös izzásba fogott, nyakán megfeszültek az izmok, majd ordítva rontott rá apjára. Az Aien törzsfő ügyesen dobta át válla fölött a felé repülő testet, majd torkát fogva a padlónak nyomta.  
 – Elég legyen – üvöltötte az egymásra vicsorgó szörnyek felé. Veldon elengedte Harist.  
 – Kontrolláld magad, fiam. Légy olyan, mint a húgod. Ne kelljen szégyenkezni miattad – igazította meg a ruháját, majd újra az újság magányába borult.  
 – Kíváncsi leszek, mi lesz a kis szarossal, ha egyszer átalakul – tápászkodott fel, és visszaült a konyhapult elé.  
 – Amiatt nem aggódom – mosolygott az orra alatt.  
 – Jól vagy, kicsim?  
 – Hagyj békén – fogta meg Lorna Haris kezét, de ő elrántotta.

֍֍֍֍֍֍֍

Daemon nagyapjával beszélgetett a kandallóban táncoló lángnyelveken melegedő víz mellett. Az épület központi helyiségében egy kanapé és egy bőrfotel volt a tűzhely körül. A plafonról lógó kitömött madarak, és falról bámuló állatfejek egy vadászház hangulatát keltették a hercegnőben. Nem csoda, hiszen Daemon apjának halála után nagyapja minden egyes trófeáját elhelyezte a szobában. A halkan ropogó tűz és az emeletről leszűrődő tompa lubickolás nyugodt környezetet teremtett a rég nem látott családtagok között.  
 – Mi az a nyakadban kis unokám?  
 – Emlékszel, írtam, hogy Viktorral és Nesselával voltunk az EC-ben.  
 – Ne is mondd. Hiába nincs itt apád, így is sikerült a képére formálnia – kuncogott az öreg az orra alatt.  
   
 – Viktor adta ezeket a nyakláncokat. A mai divat szerint ilyeneket kell hordani a nyakadban. Képzeld, volt egy gyerek, akin nem volt ilyen. Be se engedték – húzta elő az ezüstösen csillogó keresztet tartó bőrszíjat.  
 – Vidd a szemem elől azt a szemetet – förmedt rá nagyapja.  
 – Mi a bajod nagyapa?  
 – Nem kéne olyanokat hordanod, amiről nem tudsz semmit. Ez egy gusztustalan vallás volt, mely a békét hirdette, és mégis több embert öltek le a nevében pár száz év alatt, mint ahányat vikinghordák évezredek alatt sem tudtak. És az istene? Arról a mocsokról ne is beszéljünk. És mi a jó francnak hord egy vámpír keresztet a nyakában? Önsanyargató?  
 – Miért? Mit tett az istenük? – nagyapja szeméből kialudt a düh tomboló vihara, és szomorúság töltötte ki a helyét.  
 – Isten elhagyta a világot – fordult el. Nem tudta állni unokája tekintetét. – Elhagyta, és elfogadta romlottságát. Ez lett a vége.  
 – Igen, elhagyta, igen, beismerte, hogy nem tehet vele semmit. De ez nem egy állandó állapot papus.  
 – Miről beszélsz, Daemon?  
 – Viktor elvitt egy templomba múlt héten, ahol olvastak nekünk a Bibliából. Nagyon megfogott a dolog, és én is neki kezdtem. Így biztosan kijelenthetem, hogy ez nem végleges. Isten elhagyta a világot, de soha nem adta föl a hitét bennünk. Sokszor büntette már az élőket, szerintem most sincsen másképpen. Csak várja a megfelelő pillanatot, hogy készen legyünk az eljövetelére.  
 – Értem fiam – szöktek könnyek a szemébe. – Ha több ilyen lenne, mint te, talán tényleg visszatérne.  
 Ajtó nyílt az emeleten, és Nova trappolt le a lépcsőn, majd elegánsan beült Daemon ölébe. Törölközővel volt körbecsavarva teste és haja. Átkarolta a fiút, hozzádörgölte az arcát, majd mosolyogva tekintette a ráncos arcra előtte.  
 – Ezek a mai fiatalok. Az én időmben ilyenért megvesszőztek volna.  
 – Ezért szeretünk papa, mert ilyen felvilágosult vagy.  
 – Én csak a hajszárítóért jöttem  
 – Itt nincs áram, Nova kisasszony.  
 – Nincs áram!? – fagyott rá a mosoly fehéredő arcára.  
 – Hát, szerény rezidenciám nem a Muantain palota az egyszer biztos – nevettek, majd Daemon felvitte a forró vizet.

֍֍֍֍֍֍֍

Nessel, a békés éveket megélt parasztember ismét a kakas kukorékolásával kelt. Felesége már kész reggelivel: egy szelet kenyérrel és egy kis sóskával várta. Elnyammogta a korai falatokat. Nem sietett sehová, hiszen tudta, hogy az állatok és a termény megvárja. A kenyér száraz volt, a zöldség pedig savanyú, de inkább ő egye meg, mint a gyerekek. Nekik még erősödniük kell, ezért is hagyta őket mindig egy kicsit tovább aludni. Bezzeg az anyjuk, vele ott dolgozott napkeltétől napnyugtáig a két lány. Nessela és Krisztina amióta járnak és beszélnek, Beatrix keze alá dolgoznak.  
 Végiggondolva a napi teendőket, felkelt az asztaltól, és elindult az istálló felé. A döngölt föld fullasztó légköréből kilépett a tiszta égbolt alá. A friss levegő új lendületet adott neki; nem is értette, hogy felesége és lányai hogy bírják abban a porlepte konyhában.  
 A ház melletti karámban már gyülekeztek a tehenek, és a szalma is ki volt készítve az etetőikbe, amit nagyon furcsának talált. Elhúzta a száraz faajtót, és belépve egy tejfehér bőrű, félmeztelen alakot vett észre, aki éppen egy almát adott a lovának, miközben simogatta a fejét.  
 – Te biztosan Viktor vagy – bicegett oda.  
 – Igen, uram. Tegnap este nem tudtam bemutatkozni – nyújtott kezet.  
 – Erős szorítás és dolgos kéz. Kicsit mögréműtem, mikor megláttalak az ágyba. Tudod, amollyan városi nyekenyókának néztelek, de a munkád magáért beszél.  
 – Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. Ez a mottóm.  
 – Mi többet kívánhatna egy após a vejitő? Bár csak az enyim is ez lönne. Én pedig Nessel vagyok.  
 – Igen, tudom, a lánya már sokat mesélt a népes kis családról.  
 – Helyös, helyös. Tudod, jó, ha a gyerök ismeri a gyökerreit. No, oszt ettél e mán az anyuka messze földe híres fösztjibű?  
 – Vacsoránál igen, de reggelire elég nekem a sóska meg a száraz kenyér. Láttam sok a gyerkőc, nem enném el előlük a finom falatokat.  
 – Híjnye fiacskám, te aztán tényleg belevaló legény vagy. Merrő is gyütté?  
 – Hát, én. Khm... A déli határvidékről. Angler-Village mellől.  
 – Jó’ kikupát tégöd is ez a város, igaz-e? Hallom a beszédstílusodon. Amollyan úrijas.  
 – Hát, igen. Sok időt töltünk Félix tanár úrral – töltötte fel a vödröt vízzel a kútból.  
 – Eh, hallom én. Jó vigyázz azza a csúszómászóva. Volt elég baja a családomnak azokka a vérszopókka. Nem akarom, hogy mégegysző előfordújjon – Viktor nyelt egy nagyot.  
 – Mi történt, ha szabad kérdeznem?  
 – Elcsavarta a feit egy vámpír, oszt azóta is a Lidércközben él olyan vámpírvérivóként, vagy hogyan is mondják.  
 – Ghoulnak hívják őket – öntött egy keveset a lónak, a többi a bent maradt marháké lett.  
 – Jó sokkat tudsz te errő is, igaz-e? – csapott rá a vállára és nevetett fel. – No, de menni köll a dologra. A növények várnak, de nem locsolják mög magukat.  
 – Várjon, kérem. Kitöltöm ezt a pár litert, és én is megyek.  
 – Jó’ van, jó’ van. Én csak örülök, ha ég a kezed alatt a munka.

֍֍֍֍֍֍֍

A vörös színben pompázó homokra torz árnyékokat vetett a nap. A meleg trágya szagától és a nedves levegő érzetétől Nova nehezebben vette a levegőt. Ha kérdeztek tőle valamit, inkább bólogatott, minthogy válaszoljon, ezzel is spórolva az éltető oxigént. Kilépve a kopott, halványkék festék fedte teraszra nem tudta magában tartani kérdését.  
 – Mi ez a sok ember? – nézett végig a földeken bóklászó embereken.  
 – Nagyapa napszámosai. Vérfarkasok és emberek, na meg néhány vámpír.  
 – De mit keres itt egy dremón? Azt hittem, nincsenek Ainonnanban.  
 – Nincsenek. Nagy részük a földjeinkre telepített menekült.  
 – De ők nincsenek benne a paktumban.  
 – Ez így igaz, és ebben láthatod a dolog szépségét. A Határvidék a földtulajdonosok saját területe, ami független Ainonnantól. Nincs sok család, aki segíteni akar a Homályból származóknak, de nagyapa más. Persze, nem mindenki mondhatja el magáról, hogy öregebb az országnál – mosolyodott el a gondolataiba merülve.  
 – Ez szép dolog tőle – ölelte át a fiú karját. – De nincs belőle probléma?  
 – A csendőrök nem törődnek velük, míg a telken maradnak. Kisseb-nagyobb összetűzések szoktak lenni, de aki nem szokik hozzá az itteni rendhez, az repül. Múltkor volt egy szerencsétlen, akit megharapott egy vámpír. Próbáltunk segíteni neki, de mikor rátámadt az egyik gyerekre, nem tehettünk mást, minthogy száműzzük.  
 – Nehéz lehet így élni. Mármint nagyapádnak. Távol mindentől egy kisebb embertömeget felügyelni. Mintha lenne egy tucat gyereke.  
 – Így még nem is gondoltam rá – kacagott fel. – De szerintem ő sem. Szeret az embereken segíteni.  
 – Akkor már értem, miért szereti őt annyira édesapám.  
 A por fedte út végén volt a falu központja, ahol mindent megtalált a paraszt ember, amire csak szüksége volt. Velük szemben állt a környék legtisztább háza, a naponta újrameszelt faluház, ahol leróhatták a népek tiszteletüket tized formájában. Vele szemben egy repedezett vakolatú, két emeletes épület várta a buja fiatalokat és öregeket. Az elhúzott ablakok mögött kéj és édeskés báj lapult. Igen, ez egy határvidéki bordély. A kettő között pedig egy fogadó volt, melyet a polgármester legszentebb tulajdonának tartott – persze csak, ha az asszony nem volt a környéken.  
 A tér közepén egy szobor állt, szilárdan, mereven, Daemon mégis odakuporodott a lábához. Egy földet bámuló, szakadt ruhában fagyoskodó gyermeket ábrázolt a mű, és egy csuklya mögé bújt szárnyas alakot, kinek arcvonásai ráncosak voltak. A fekete alapú fémen könnyként gördültek le a zöld színű csíkok. Hajdan pompás lehetett a megmunkált réz, ahogyan megcsillant a napon, de ez a kopottas ábrázat csak egy újabb elévült műemléket takart.  
 – „Várjatok türelemmel, mert visszatér hozzátok Istenetek. Lehet, hogy az idő sötét és az emberek gondolatai elborzasztóak, de tudjátok, hogy én visszajövök hozzátok” – olvasta föl a szobor lábába alá karcolt feliratot. – Tudod, itt láttak utoljára angyalt Aiononnan területén.  
 – Szép gondolatok – ült le mellé Nova. – De nem hiszem, hogy ezért ültünk most ide.  
 – Mindig leülök ennek a szobornak a tövébe, ha erre járok. Apámat juttatja az eszembe. Olyan, mint egy ki nem mondott ígéret a szájából. Egy gondolat, mely soha sem hagyta el a száját, de tudom, hogy így érzett – nedves tekintete a szürke felhők fedte eget pásztázta.  
 – Semmi baj, Daemon. Maradhatunk még, ha szeretnél.  
 – Nem, nem. Épp eleget időztünk itt – törölte meg száraz szemét, és elindult a fogadó irányába.  
 A koszos ablakokon kiáramló gyertyafény különböző tónusú hangokat hordozott a hátán. A mocskos, száradtságtól repedezett ajtó mögött kivehetetlen beszédhangokká nőtte magát. Az Eternity Clubbal ellentétben itt nem a fiatalok kreálta zene fedte be a környezetet, hanem a helyi kocsmatöltelékek hangos balladái és több-kevesebb igazságtartalmat hordozó dicső történeteik.  
 Az évgyűrűk mintázta asztalok és székek mögött a sarokban ült két, Nova számára ismeretlen ember. A fiú átölelte a mellette ülő lányt, úgy integetett Daemonnek, aki egy mosollyal egybekötött fejbiccentéssel jelezte, hogy észrevette őket. Daemon kezet fogott a hasonló korú idegennel, és megpuszilta annak párját, majd mielőtt leültek a paddal szemben lévő székekre, bemutatta őket egymásnak.   
 – Kael, Nayomi, ő itt Nova. Nova, Kael és Nayomi.  
 – Nagyon örülök, hogy megismerhetlek. A levelekből már sokat hallottam rólad – ölelte át Nayomi Novát.  
 – A teringettét! A betűk nem hazudtak testvérem – mérte végig a királylányt Kael is.  
 – Én is nagyon örülök – mondta feszengve húzott mosollyal.  
 – Kaelt már azóta ismerem, hogy az eszemet tudom.  
 – Vagy régebb óta – pödörte meg bajszát, nedves föld fedte kezével.  
 – Nayomi pedig...  
 - Az asszonykám.  
 – Hát egyszer neked is meg lehet állapodni, bátyja.  
 – Attól még messze vagyunk, de az biztos, hogy a fél szemem odaadnám a babámért.  
 – Ilyenkor bezzeg tudsz szépeket mondani. Nehogy azt higgyétek, hogy ilyen gavallér az uraság. Csak ugráltat egész nap, ő meg henyél az ágyban naphosszat.  
 – Ha ilyen házsártos vagy, drága szívecském, lehet rögvest visszaszívom, amit mondtam. Mellesleg ma is egész nap a földet túrtam.  
 – Jó így látni Kaelt. Mindig nagy csajozógép volt, de amióta rátalált Nayomira, mintha kicserélték volna – súgta oda Novának.  
 – Méghogy csajozógép? Én egy pinamágnes voltam édesecsém – kapta a taslit a másik oldalról.  
 – No, de milyen asszonyok voltak azok? – pörölt Nayomi.  
 – Mindig is a „luk, luk, csak más a keret” elv alapján éltél komám, azt meg kell hagyni.  
 – Jól van, na. Nem lehet mindenki olyan szerencsés, hogy a király egy szem leányát döngesse – a részeg duhajkodás alább hagyott, és jó pár tekintet feléjük fordult.  
 – Ezt ne ilyen hangosan és ne itt.  
 – Sajnálom, barátom. Csak tudod, majd kicsattanok az örömtől, hogy ti ilyen szép pár vagytok. Ezt már neked mondom, királykisasszony: egy lányt sem hajtott ez a legény, de mindig így ment ez. Én szaladtam a lányok után, a lányok meg Daemon után. Mondtam neki, hogy bolond, hogy mennyit veszít ezzel a hozzáállással. Ha tudtam volna, hogy a hercegkisasszonynak tartogatja magát, egy szavam nem lett volna.  
 – Bocsánatkérés elfogadva.  
 – Köszönöm, Daemon.  
 – Mármint úgy az elmúlt tizennyolc évre – nevetett fel az egész asztaltársaság, s a feszült hangulat megenyhült. A falu versenyivói már nem találták érdekesnek a városiak beszélgetését, így az alaphangulat is visszatért a megszokotthoz. Daemon még mondott pár szót drága barátjáról egy-két kínos történettel egybekapcsolva, majd elment a pulthoz négy korsó sörért.

֍֍֍֍֍֍֍

– Bújj ide, Haris.  
 – Szállj le róla, most én jövök.  
 – Nyugalom, hölgyeim, van itt hely mindkettőtöknek.  
 A fürdő ajtaja kinyílt, amiből áradt a forró gőz. A ködszerű párából lépett elő vizes haját törölgetve a meztelen farkas. A nedves ruhadarabot arrébb hajítva dobta be magát Isserah és Ashery közé, majd tarkójára tette két kezét, és lehunyt szemmel várt.  
 A lányok előbújva a takaró alól levetkőzték gátlásaikat, és meztelen testüket a fiúnak dörgölték. Ashery óvatosan nekinyomta ajkát Harisénak, míg Isserah délebbi tájak felé kacsingatott szájával. Az Aster fruska hirtelen elkapta a Hephan izzadságtól csillogó vörös haját, és magához rántotta. A fiú mellkasán ülve kezdte szinte lenyelni azt, miközben dagadó melleik egymásnak feszültek.  
 – Így már tetszik, törzsfőnök? – engedte gyengébbre a szorítást Ashery. Haris belevetette volna magát a keblek hullámzó tengerébe, mikor nagyot csattanva újra kinyílt az ajtó.  
 – Takarodjatok, szolgák – lépett be a különösen sötét szobából Nova langyos fényárral beborítva a helyiséget. Egy szál fátyoling volt rajta, ami éppen, hogy elfehérítette halvány bőrét, de semmit nem takart. Isserah és Ashery gondolkodás nélkül szaladt az imént említett sötétségbe. Nova lassan lépett oda Harishoz. Végigsimította a borosta tűzdelte arcot, amire csókot lehelt. Lábát szétnyitotta, és beleült a fiú ölébe. Libabőr fedte be sima kezét, majd felszisszent.  
 – Mindig is tudtam, hogy te vagy az igazi! Csakis te, Haris – feküdt rá a mellkasára, miközben gömbölyded fenekét lassan föl-le mozgatta. Megcsókolta. – Nem kell nekem az a gizda féltünde. Egy igazi férfi kell nekem, Haris – gyorsított a tempón. – Olyasvalaki, aki ki tudja elégíteni az igényeimet, Haris.  
 – Ah, Nova – nyögött fel, mikor a lány elérte a megfelelő ritmust, s ők újra egy testé váltak. Nem, ez nem csak szex volt számára: ez maga volt a lelki egyesülés, mely hús és vér egybeolvadásával történik meg.  
 – Haris.  
 – Nova.  
 – Haris, Haris, Haris – változott meg a hang tónusa egy sokkal mélyebbre. Egy ismert hang szólt a lány szájából. Egy jól ismert, mélyen megvetett orgánum. – Haris, kelj föl, itt vannak érted!  
 A farkas, párnáját ölelve, izzadtságban fürödve, álló lompossal ébredt. Nehéz pilláit rászegezte az előtte álló lábakra. Föntebb tekintve apja őszülő haját és ráncos ábrázatát vette észre.  
 – Veldon, szóltál már a fiúnak?  
 – Most keltem drágám.  
 – Még el se mondtad neki?  
 – Gondoltam, várok a megfelelő pillanatra.  
 – Bármit is akarsz mondani, ráér még. Hagyj aludni, Veldon – fordult el a másik irányba, majd fejébe húzta a takarót.  
 – Ez a bajod neked, a tisztelet hiánya. Még szerencse, hogy annak ellenére, hogy nem vagy hajlandó úgy nevezni, az apád maradok, és megmondhatom, mit csinálj.  
 – Miről hablatyolsz már megint?  
 – Arról, hogy tíz perced van összecsomagolni, mert eltűnsz a házamból.  
 – Mi van? – hasítottak belé apja szavai.  
 – Jól hallottad. Átküldelek a vérfarkasok nevelőintézetébe. Will apja is hasonlóan vélekedett. Ha szégyenünkre nem tudtuk visszafogni a saját ágyékunk gyümölcsét, majd megoldja valaki más.  
 – Ezt nem teheted – pattant föl az ágyból. Álomnak már nyoma sem maradt sem a szemében, sem más testrészében.  
 – Dehogyisnem! De számszerűsítsük a helyzetet, hogy a te csöpp kis agyad is felfogja: amint hozol egy négyest varázslástanból, hazajöhetsz, de addig a szemem elé ne kerülj. A holmid nagy része már a kocsiban vár, csak annyi, amennyi szükséges. Nesze, itt van egy batyu, ebbe pakolhatsz, amit akarsz – hajított oda egy kis zöld vászondarabot, majd kiment a szobából.  
 – Te felfuvalkodott vén szar – motyogta magában, majd csattant valami a fején.  
 – Nem beszélhetsz így apádról. Tudom, hogy sokszor nem úgy tűnik, de csak jót akar neked, kisfiam – hajolt fölé kistermetű anyja kerek, ám szigorú arca, amit a kövérke asszonyságtól nem lehetett komolyan venni.  
 – Jól van, Lorna.  
 – Lorna az eszed tokja, te gyerek – kapta a párját. – Én nem fogom ezt eltűrni.  
 – Sajnálom... anya – csikorgatta fogát.  
 – Na, csak nem volt olyan nehéz.  
 Miután ő is elhagyta a láthatárt, Haris kiengedte a visszatartott levegőt, és a felgyülemlett stresszt egyetlen határozott ütéssel vezette le. A mozdulat alatt hatalmas szikra, majd villám csapott a falba, fekete nyomot és égett szagot hagyva a lyuk nyomán. Megannyi lék tűzdelte a falat, hasonló viták következtében, de ez most más volt.  
 – Bezzeg ilyenkor megy a varázslás – gondolta.  
 – Drágám, elment az áram az egész épületben, gondolom megint elfogyott.  
 – Hmm. Talán jobban is, mint gondoltam.

֍֍֍֍֍֍֍

A családi vacsora szokatlanul jó hangulatban telt Nessela családjával. Mindenki beszédes kedvében volt, még Krisztina is kérdezgette az újdonsült sógorát az Orihone-ban töltött mindennapokról. Nem olyan nagy csoda ez négy liter vörösbor és kettő fehér elfogyasztása után, de akkor sem volt ez mindennapos. Az erős markú legények Petre, Gale és Maron a falu megkérdőjelezhető erkölcsű lányaival töltött eufórikus percekkel traktálták Viktort, míg Nessel az állattartás művészetébe vezette be leendő vejét.  
 Egyedül Beatrix nem szól egy szót sem. Egész idő alatt a jövevényt bámulta. A sápadt bőrét, a megnyerő ábrázatát, azt a sokat mondó tekintetet. *Túl sokat mondó tekintetet* – gondolta. *Valami nincsen rendben ezzel a gyerökkel. Megmondom én, ebben a dologban turpisság lesz, az egysző biztos*.  
 – Ajj, de jól bírod a piát, ecsém – veregette meg a vállát Gale.  
 – Tölcsé neki még egy pohárral, mamus – lökte oda az üres poharat Petre a zsörtölődő vénasszonynak.  
 – Csak nehogy megártson a hatodik pohár a legjobb segítőmnek – kacsintott oda az öreg Nessel is. – Tósztot, tósztot! Az új vejemre, akinél jobbat keresve sem találna az ember!  
 – Úgy bizony – emelték meg a poharaikat, majd mindenki megitta egy szuszra.  
 – Hát, így megy ez faluhelyen. Sosem fogom megszokni – nevetett föl Viktor.  
 – Hogy érted ezt, fiam? – *Basszus, most elszóltam magam*.  
 – Ó, hát csak úgy Nessel uram, hogy már el vagyok szokva ettől a légkörtől – *Remélem, ezt beveszi*.  
 – Az biztos is. Mán a beszédedbül is megmongya az embör, te csirkefogó – szorongatta meg a nyakát.  
 – Igen, igen – kacagtak, de Nessela arcán sem volt őszinte az öröm.  
 Mikor az asztalon gőzölgő sült karajból már csak kutyának való csont és bőr maradt, s a párolt zöldségek is eltünedeztek a tányérokból, a családfő felszólalt.  
 – No, ha mindenki jó lakott mán, segítsük meg annyival a mamust, hogy összedobjuk a csetröst.  
 – Ha elpakoltunk, gyere ki a pajta mögé – súgta Viktornak a mosatlant pakoló Nessela.  
 A tányércsörömpölés és széktologatás kavalkádjában Nessela biccentett, és elindult az ajtó felé. Nem sokkal később Viktor is követte. Beatrix nekilátott a mosogatásnak, míg a többiek az asztalnál beszélgettek.  
 Az éjszakai égbolt tiszta volt. Még egy bárányfelhő sem csúfította a holdvilágot. A vámpír körbekémlelt. Nem kellett sokáig keresnie, hogy megtalálja a lányt; a hajdan vörösnek mondható deszkák mellett didergett. Teste tűzben égett, arcát langyos pír fedte, forró bőrén dudorok jelentek meg, ahogyan megcirógatták a hideg fuvallatok.  
 A vámpír egy pillanat alatt ott termett, s közel hajolt hozzá. Levette a pólóját és felé nyújtotta. Nessela ellökte megától, de a vékony ruhadarabot fölvette.  
 – Te idióta, majdnem lebuktunk.  
 – Tudom, vigyáznom kéne a számra.  
 – Mondjuk, az se segít, hogy itt meztelenkedsz az éjszaka kellős közepén. De köszönöm a pólót.  
 – Ugyan, semmiség. Nem vagyok az a fázós típus. Miért hívtál ide?  
 – Ha kint ülünk egész este beszélgetni, és te még a pálinka után sem fogsz szédelegni, anya biztosan rájön.  
 – Igen, észrevettem, hogy figyel a vénlány.  
 – Vigyázz a szádra. Attól még az édesanyámról beszélünk – fordult el a póló nyakába dugva fél arcát.  
 – Jó, leálltam. Mit tegyünk?  
 – Ihatnál egy kicsit belőlem – csillant föl a lány szeme –, én úgy is eleget töltögettem magamba mindkettőnk részére.  
 – Az a fránya megszokás – vigyorgott.  
 Viktor szemei kéken izzottak föl, mikor szemfogai megnőttek. Beleharapott jobb csuklójába, majd a lány szájába nyomta azt. Nessela elfordította nyakát, hogy helyet adjon a táplálkozni kívánó ragadozónak. A hegyes agyarak egy halk roppanás kíséretében szelték át a bőrt; majd mélyedtek bele az alatta elterülő húsba. A lány halkan sikkantott. Még ennyi idő után sem szokta meg az érzést. Nessela mohón szürcsölte a túlvilági nedűt, míg párja gyengéden nyalogatta a nyakából távozó vért. A fiú nekinyomta a lány fejét a korhadt deszkáknak, amik élesen reccsentek.  
 – Rosszul vagyunk urasság? Mi a fene? – jelent meg Nessel vigyorogva a hátuk mögött; melyet nagyon hamar lemosott az elé táruló látvány. Megragadta lánya kezét, aki felkiáltott a fájdalomtól. – Takarodj a lányomtól, te szörnyszülött.  
 – Az igazat megvallva én is ember voltam valaha – halk hangja meg-megremegett, kezét ökölbe szorította.  
 – Te pedig, te szukafattya, nyomás a szobádba. Itthon maradsz, nem engedlek vissza arra a szöntségtelen helyre.  
 – De apám! – Nessel tenyerének nyoma égő érzést hagyott a lány arcán.  
 – Semmi de! Az én lányom nem lössz rabszolgája egy illyen vérszívó söpredéknek.  
 Nessela sírva rohant anyja ölelő karjába, kinek kiállása még mindig szigorú volt, de a tekintete megenyhült a kétségbeesett, félmeztelen fiú láttán. Lányát testvéreivel együtt bekísérte a házba.  
 – Ezt nem teheti.  
 – Dehogyisnem. Jogom van megvédeni a családomat a fajtádtól.  
 – A fajtámtól? – nevetett fel elcsukló hangon. – A fajtámtól akarja megvédeni, de bezárja egy életre, hogy sohase tudjon kitörni ebből a penész és porlepte pöcegödörből? Ezt akarja?  
 – Az otthonomról egy ilyen megátalkodott gazembör ne merészeljen beszélni!  
 – Hát, igen, az otthona. Maga szerint hány ilyen házban éltem? És hány ilyen családot láttam? Hány barátomat vesztettem el, és hány életet hagytam ugyan így a földbe döngölni. Nem, ezt most nem fogom! – szemei ismét újra felvillantak. – Visszaengedi a lányát az egyetemre!  
 – Azt hiszöd, hogy ez használ, fiacskám? Mindég egy csokor vasfűvvel iszom a teját. Szóval takarodj a högyös fogaiddal mög az álnok jó szándékaiddal együtt a pokol kénköves bugyraiba.  
 – Ha így állunk, hát legyen – kivágódott a pajta ajtaja, ahonnan előrántott egy vasvillát. Egy szemvillanás nem sok, a szerszám Nessel kezébe került, Viktor pedig ott térdelt előtte széttárt kezekkel.

– Igaza van, hazudtam. Nem vagyok a lánya kérője, nem földműves vagyok, hanem tudós. Még embernek sem mondhatom magam – remegett bele az egész teste ebbe az utolsó pár szóba. – De egy dolgot biztosan tudok. Hosszú és nyomorúságos életem alatt másodszor mondhatom ezt ki: szeretem a lányát, és ha el kell dobnia az életét, hát én is így teszek. Küldjön oda, ahová maga szerint való vagyok.   
 A vámpír mellkasának szegezte a fegyvert tartó kezeket, s lehunyta a szemét. A vén földműves arcán megjelent valami, ami eddig ismeretlen volt számára: a kétely. Így álltak pár végtelennek tűnő másodpercig, mikor az öreg elhatározta magát. Vonásai megszilárdultak. Vállai karjaival együtt húzták hátra a négy ágú vasvillát. Nekilendítette a rozsdás, föld lepte fémdarabot, de az nem talált célt.  
 Egy láthatatlan erő kirántotta mentsvárát szorításából, és most ő rogyott térdre. A hegyes szegek, fogak és karmok egyenesen farkasszemet néztek vele, s ott állt előtte valami, amit csak magához az ördöghöz tudott hasonlítani.  
 – Megveted a fajtámat, mert nem emberi. Mert vért iszunk, mert nem halunk meg, mert nem vagyunk önmagunk urai. De felteszem én a kérdést: melyikünkben nincs emberség? Bennem a millenniumokat megélt szörnyben, aki nem választhatott, hogy melyik úton járjon; vagy benned kölyök, aki elvágná gyermekét a jobb élet lehetőségétől saját gőgje árnyékába folyatva a bimbózó rózsaszálat?  
 – Viktor, ne! Mit csinálsz? Hagyd abba – ugrott elő Nessela könnybeborult ábrázata. Viktor elejtette a vasvillát, és lehajtotta fejét.  
 – Takarodj! Takarodj innen, te szörnyeteg! – ölelte át földre rogyott apját.  
 – Sajnálom kislányom, sajnálom – bőgött az öregember, akár egy újszülött.  
 – Nessela – nyúlt felé a már emberi külsővel rendelkező vámpír, de az elütötte a kezét.  
 – Nem hallod? Tűnj a szemem elől! Meg ne lássalak többet! Jól vagy apa?  
 Így viharzott el a megszégyenült becsület. Hiába tudta, hogy neki köszönhető Nessela jövője Orihone-ban, hiszen szíve mélyén érezte, ő volt, aki miatt majdnem darabokra hullott az.   
 Sok ezer évnyi megvetés azoktól, akiket egykor szerettünk; szánalom, azoktól, kik velünk egy sorsban részesülnek, és sóvárgás nem csak a vér, de egy véget érő tartalmas élet után. Vajon az örökvaló megéri ezt az árat?

֍֍֍֍֍֍֍

– Kimegyek levegőzni.  
 – Mi van, Daemon, megártott az a pár pint sör?  
 – Pár korsó volt az, bátyja. Nem mellesleg én nem szeretném felmosni a padlót a gyomrom tartalmával – indult el az hátsó ajtó irányába.  
 – Menjek én is, drágám?  
 – Hagyja csak, kisasszony, majd én vigyázok a cimborámra. Úgy is csövelnem kell. A hölgyek meg maradjanak csak itt pletykálkodni – kacsintott Novára.  
 A kocsma mögötti keskeny kert füves sara minden falat beterített. Nol egymásba tapadó kéznyomok, hol gyerekek által firkált krikszkrakszok formájában. Itt ásták ki a latrinát. A szennyet fedő fatákolmánynak támaszkodva öklendezett a féltünde. Az rothadó emberi ürülék szaga nem sokat segített a szédelgő fiú helyzetén.  
 – Elszoktál a falusi élettől – kapott föl Kael egy kóbor szalmaszálat a szájába, majd kieresztette magából a sör maradékát.  
 – Az lehet, de az etikettet legalább tudom – szakította félbe egy szaftosabb böffentés.  
 – Nyugalom, ecsém, ne tartsd bent!  
 A derékig érő kerítésen bemasírozott három alak. Az első kettő, marcona fiatalember hétköznapi ruhában lépett be, mellkasukon plecsnivel. A harmadik gizda, ám nyúlánk illetőn ráncosan csüngött a csendőri zöld-fekete egyenruhába, térdig érő bakancsában lötyögött a lába, az oldalán csüngő kard pedig csíkokat karcolt a földbe, ahogy lépdelt.  
 – Csak nem a King család legifjabb suhanca tért haza? Micsoda szégyen, hogy ilyen körülmények között láthatlak viszont, Daemon fiam.  
 – A csendőrség az állomással szemben van, nem hiszem, hogy nem vettél észre Girli – törölte le szája széléről a visszaköszönő ételdarabokat.  
 – Tudod, nagyapád újabb menekültházat hozott létre, és ez nekem nem tetszik, fiam. Nagyon nem tetszik – simogatta pelyhedző szakállát.  
 – Még szerencse, hogy ehhez semmi közöd sincs – szólt közbe Kael.  
 A gyermeteg külsejű katonácska biccentett, mire verőlegényei megindultak Daemon és Kael felé. A féltündével nem volt sok küszködni valójuk, hiszen két önálló lépést nem tudott megtenni, barátjával már más volt a helyzet. Kael ökle célt talált a nagyobbik állánál, aki agóniában zuhant a földre; rángatózva fröcskölte szét a vizes földet, melyből Girli arcára is jutott egy kevés. A másikkal már nem volt ilyen szerencsés. A melák elkapta a kezét, amit hátrafeszített, és Kaelt arccal taszította társa mellé.  
 – Milyen kár – törölte le undorral az arcán esett szégyenfoltot. – Milyen kár, hogy egy ilyen szépséges menekült sértette meg Ainonnan szent területét. Hogy is hívják? Nova?  
 – Te is tudod, hogy ő a király lánya, te aljas szemét.  
 – Milyen kár lenne, ha ez csak köztünk maradna. Ha azok, akik ennek az információnak a birtokában vannak, furcsa módon, nem is tudom, eltűnnének – húzta el mutató ujját a nyaka előtt.  
 – De főnök, nem erről volt szó – hangjánál csak keze remegett jobban a Kael hátán térdepelő legénynek.  
 – Ezt nem teheted.  
 – Én nem is fogom – nézett szúrósan a kételkedő óriásra.  
 – Föl... föl... fölállni! De gyorsan!  
 A földműves fulladozva térdepelt a csendőrparancsnok előtt. Arca nagy részén szar és húgy keveréke csordogált. Egy-két nagyobb darab megragadt a szájába lógó bajszán. A rozsda lepte kés lassan és bizonytalanul csúszott végig nyakán recés nyomot hagyva azon. A torkából nedves nyögések törtek föl, ahogyan a vér folyó módjára szökött ki a fehér porc fedte sebből, de a taverna hangos dallama elnyomta a hangokat. Daemon ordítva rántotta ki magát fogvatartója sokktól megenyhült szorításából, és odaesett haldokló barátja mellé. A mocsokban lubickoló test karmazsinszínre festette a környéket. Hirtelen csönd lett, s csak a lassan kifolyó lélek és a hátrazuhant, hullát bámuló plecsnis hörgése hallatszott.  
 Daemon zokogása barátját ölelő karjával együtt halt el. Kael élettelen tagjai nedvesen puffantak. A fiú felemelkedett, s kristálykék tekintetét Girlinek szegezte. Jobb szemének ereiben fény gyúlt, mely könnyként folyt végig arcán. Nyakán egy vastag sávban kúszott tovább mellkasára, behálózva bal oldalát. Arca égve ragyogta be a sikátorszerű kertet. A fényes nyalábok szívével együtt dobbantak – hol erősödtek, hol lágyultak – tisztára festve a mészárszék lepte környéket.  
 – Mit tettél, te féreg?   
 – Azt, amit megkövetelt a törvény – lépett egyet hátra a katonásan öltözött kölyök.  
 – Látom, az atyád iránti tisztelet porrá foszlott, s szerénységed csírázó magvait elölte a köré nőtt önimádat.  
 – Hiába ezek a nagy szavak, te ugyan az a megvetett különc maradsz, mint voltál, paraszt!  
 – Hah – sóhajtott föl egy Daemonéhez hasonló, de még is torzult hang, ami mély női tónussal keveredett. – Ennyi bűnt elfeledni senki sem tud. Nem vár más rád gyermek, mint végleges halál és örök kárhozat.  
 A túlvilági teremtmény hátat fordítva a csendőrnek közelebb léptett a Kael életét kioltó melákhoz, majd leguggolt mellé. Halkan pityergett az izmok tömkelegével megáldott fiatalember. A másik jobbnak látta vele egy súlycsoportban lévő ellenfélnél keresni a bajt, így átugorva a kerítésen eltűnt az holdvilágos éjszakában.  
 – Meg... megöltem – szipogott.  
 – Hogy hívnak, gyermekem? – simította végig a hátát, mire megenyhültek a plecsnis vonásai.  
 – Arlen.  
 – Mit tettél Arlen?  
 – Elvágtam annak a szerencsétlen flótásnak a torkát.  
 – Elég legyen ebből.   
 Girli csörömpölve rántotta elő kardját. Ügyetlenül hasított le a féltündére; aki oda sem nézett, úgy kapta el a pengét. A vágás mentén vér serkent. Mikor elengedte a fegyvert, egy karcolás sem látszódott a tenyerén. Mutató és középső ujjával legyintett egyet. Széllökés taszította falnak a csendőrt.  
 – Veled majd később foglalkozok.  
 – Soha nem gondoltam volna, hogy használnom kell azt a bökőt, uram.  
 – Bánod, amit tettél?  
 – Hogy ne bánnám? Életem végéig kísérteni fog – hajtotta le a fejét.  
 – Nyugodj meg, gyermekem. Feloldozlak a bűneid alól – érintette meg a plecsnis homlokát, ami halványan felvillant. A melák szemében örömkönnyek jelentek meg és átölelte Daemont. – Élj tisztességes életet, és cselekedj úgy másokkal, ahogyan szeretnéd, hogy veled is bánjanak! – azzal Arlen is elment, így testőr nélkül maradt a csendőr.  
 – A te sorsod megpecsételődött féreg – fordult Girli felé, aki leköpte. Nem törődve az arcán végigcsorduló köpettel felemelte a tenyérnyomnál elcsorbult kardot. – Megtisztítom ezt a porhüvelyt bűnös tagjaitól, hogy nyugalomra lelhessen következő életében.  
 Tisztán hatolt át a vas a csonton. Egy roppanás után már le is hullt a nemrég még fegyvert hordó kéz. A zöld szövetben piros csíkokat vágott a spriccelő vér. Girli felkiáltott, de nem sokáig, hiszen a következő csapás a nyakát érte. Daemon elszámolta magát. A kard sérült részével talált célt, így az csak a gerincoszlopig jutott. Girli vörös arcát könny áztatta. Még mindig ordított. A fiú nem hagyta szenvedni tovább, szíven szúrta. Így ért véget a gőgös ember ámokfutása: mocskosan, vér áztatva, ahogy azt ő tervezte.  
 – Mit tettek veled, drága barátom?  
 Daemon hangja visszatért, mikor letérdepelt Kael fehér hullája mellé. Fönnakadt szemeire ráhúzta annak héját, s ujjai végén ismét fény gyúlt. Újra kristálykék dobogás töltötte be a teret. A vértócsák egyre kisebbek lettek és visszafelé kezdtek folyni. Pont úgy, mint a Daemon szívét fedő csillogó háló. Kael torkán a seb összeforrt, s ő megremegett. A fétünde összecsuklott egy pillanatra, mikor társa levegőért kapkodva fölpattant.   
 A ragyogó szem eltűnt. Nem maradt más, mint egy értetlenkedő földműves és a csodát kiáltó plecsnis. Kael remegni kezdett, szeme vizenyőssé vált. Mielőtt még eleredtek volna az első könnyek, a varázsló megölelte barátját, maga sem tudva, ilyenkor mit kéne tenni.

– Ezt meg? – dadogta Kael, elengedve barátja ölelését. Szemében a hála helyét félelem váltotta fel egy pillanatra, majd az is visszaszorult tudata mélyére, s csak a végtelen tudatlanságot tükrözte tovább.

– Nem tudom, de az biztos, hogy nem maradhatunk itt!

– De mit fogunk tenni, ha rátalálnak?

– Vigyük el a testet a közeli fákig.

– És aztán?

– A homályszülöttek sok áldozatot gyűjtenek…

– De nem ilyen módon, az Istenit Daemon!

– Van jobb ötleted? – rivallt rá Daemon, aki szintén remegett az adrenalin és a félelem miatt. - Az Istenkáromlás meg nem hiszem, hogy a legmegfelelőbb ötlet ebben a helyzetben, mert minden szerencsénkre szükségünk lesz, hogy ezt megússzuk. Segíts felkapni és reménykedjünk benne, hogy a bajtársai nem mernek majd felszólalni.

– Még soha nem láttam őket a környéken!

– Remek, egy gonddal kevesebb.

Miután eltakarították Giril maradványait, ruhájuk vérfoltos részét takargatva mentek vissza a fogadóba.

– Merre voltatok? Már aggódtunk értetek – kacérkodott Nova.  
 – Mennünk kell! – karolta fel a hercegnőt Daemon, aki bár meglepődött, de követte párját.  
 – Mi történt?  
 – Jól vagy, drágám? – érdeklődött Nayomi az elkerekedett tekintetű Kaelt bámulva.  
 – Ha azt tudnád, amit én, babám, azt mondanád, elment a józan eszem.  
 – Holnap elhagyjuk Angler-Village-et.  
 – De miért? Csak most érkeztünk.  
 – Magam sem tudom, pontosan mi történt. Ez a hely nem biztonságos. Gyertek át hozzánk, ott elmondok mindent.  
 Összeszedték a cuccaikat, és enyhén kótyagos állapotban elindultak a tanyaság felé. Persze, csak a lányokban maradt némi szeszes ital, a fiúk agyát kitisztították a történtek.  
 A szobor mellett jártak, mikor a kocsmáros asszony éles hangja áthatolt a duhajkodó részegek zsivaján.  
 – Úristen, egy levágott kar! Csupa vér minden!

– A rohadt életbe! Ott maradt a kar… - motyogta a Kael, Daemon egy szót sem szólt.  
 – Daemon, mi történt? – kérdezte elcsukló hangon Nova.  
 – Kael? – csatlakozott Nayomi is.  
 – Csak menjetek előre!  
 – Ne nézzetek hátra! – mondták a fiúk, majd sietősebbre fogták a tempót.

֍֍֍֍֍֍֍

Suttogások. Idegen nyelvű káosz. Torok hangú agónia.

A király remegő kézzel tette le a tollát új rendeletének közepén. Halántékába bele-bel nyilallt a fájdalom minden egyes ismeretlen szó utána, amit *az* fülébe súgott. A trónteremet szegélyező arany most börtönnek hatott, a rajta csillogó sárga fény bódította, az előtte folyó tintabetűk végtelen árnak hatottak.

Ashnas-zulug. Ash-nas-zulug.

A fényekben képek jelentek meg, homályosak, és a belőlük áramló hang is tompa. Keveredett az elmélyét gyötrő kivehetetlen badarsággal.

– Muszáj ezt tennünk?

– Ash

– Árulás…

– nas

– Nem fogok könyörögni…

– zulug.

– Orian! – kiáltott Nívian. Hangját sok százszor verődött vissza a trónterem üres kongásában,

elmosva a rátelepedett árnyakat.

Gyomrába félelem és izgatottság költözött, amint leindult. Az érthetetlen beszéd egyre hangosabb lett, amint kilépett a teremből a hátsó, titkos kijáraton és elindult a kazamaták felé. Belépve a börtönök melletti szobába, meglátta. A kristályokkal kirakott aranykoronát, amint idegen bájával, letűnt jelképeivel hívogatja. Arrébb hajította az útjában lévő vörös köpenyt, majd remegő kézzel marta fel a koronát. Valami megmozdult a sötétben és három koppanással közelebb lépett.

– Nem hittem, hogy itt talállak – szólt az árnyhoz.

– Én viszont számítottam rád.

– Azt hiszed nem bírok el a kísértéssel? Hogy az erő, amit ad ez az ereklye, túlnőtt rajtam, s én is az őrölet hatalmába kerülök?

– Az már rég megtörtént, királyom, ezért vagyok én itt neked, hogy kordában tartsalak.

– Akkor miért vagy itt?

– Kísért a múlt.

– Téged?

– Engem nem, de rajtad látom.

– Hagyj a rébusziddal öreg, és fedd fel valódi célod!

– A barátaim összefutottak egy Angler-villag-ből menekülő törvényenkívülivel.

– Tele van velük az ország… Nem olyan rend ez, mint amit az alapítás előtt tartottam. A kezem nem elég hosszú, hogy elérjem a gazokat, így a gyomlálás is elmarad. Azért jöttél, hát, hogy emlékeztess hatalmam végességére?

– Soha nem tennék ilyet, Bölcsek, bölcs! Az említett szerzet egy bizonyos Girill csendőr beosztottja volt, akivel egy féltünde végzett.

– King? És a lányom? – lobbant fel benne a kétségbeesés szikrája, de az árny gyorsan eloszlatta a kételyeket.

– A lánya biztonságban van, hazafelé tartanak, de nem tartanám bölcs dolognak megemlíteni az ügyről szerzett információt előttük. A fiú tisztességes és különleges, de nem ő volt a tettes.

– Hát akkor?

– Az, ami benne él.

– Mi ez a gyermek? Valami likantróp? Miért nem tudtam eddig erről?

– Nyugodjon meg felséged, ön lesz az első szerény személyem után, aki megérti milyen szabályok szerint játszák ezt a játékot.

– Nem meg mondtam, hogy hagyd a rébuszokat a diákoknak? – förmedt rá az árnyra, de az úgy folytatta, mintha meg sem hallotta volna.

– A gyermek egy neflim. Bizonyos kutatások bebizonyították, hogy éteri felmenői vannak, és nem is akármilyenek. Többet biztosan nem mondhatok, de a szerzeményünk utána jár a dolgoknak, ebben megbizonyosodhat.

– Nem bízok ebben ragadozóban, vagy bestiában, vagy tudom is én hogyan nevezi magát az a szörnyeteg!

– Nem kell tartania tőle uram, mert amíg csont van, addig nem harap a kutya és nekünk rengeteg van belőle!

Egy lépés a boldogsághoz

*Aerendyl Gatriel jóslata nem sok vizet zavart*

*a maga korában, de melyik profétára volt ez*

*jellemző valaha is? Ám ahogy teltek az évek,*

*és az üresség erőt nyert, az elfeledett neve pedig*

*napvilágra került, úgy a jóslástan tudománya is*

*egyre nagyobb erőkkel kutatta a félig angyal*

*félig tünde jósnőtől fennmaradt jegyzeteket.*

*[…]*

*Aerendyl Gatriel: A végnapok jóslata. Született Jerrik*

*mágus tollából*

*Újvilág, Orihone Nyomda (142. Rylei 89. napja)*

A Daunaui Egyetem elsős évfolyamán nem mindenkinek indult zökkenőmentesen a szünet utáni első nap. Haris táskás szemeivel támasztotta a padot: végre pihenhetett a Willel eltöltött éjszakák után, hiszen szerencséjére egy szobán osztoztak a nevelőintézetben.  
 Nova alig bírta megállni, hogy ne bámulja Daemont – keresve azt a kristálykék villanást jobb szemében. Ellenben Nesselával, aki rá sem tudott nézni, hiszen a fiú másik oldalán ült Viktor. *Várjunk csak. Még sem* – eszmélt föl a lány. *Vajon hol lehet ez a vámpír?*  
 Viktor a Lidérc köz utcáit rótta alkonyat óta. A szürke, külvárosi házak kihalt nyugalmának köszönhetően lehiggadt, valami mégis nyomasztotta. Nem lakott itt más, mint az a pár tucat vámpír, valamint a hozzájuk tartozó emberek és ghoulok. A házuk előtti kapuból, csak az ajtó maradt meg, ezen ment be. Nem volt sok értelme nyitni-zárni, ha mellette is el lehetett menni, de a fiú mégis mindig azt a bejáratot használta. A megszokás vagy a normális életet keltő érzés miatt csinálta-e, azt maga sem tudta. A két emeletes ház faajtaját üvegablakok fedték középen. Fakó tükörképében észrevette vérmosta arcát. Undorral törölte le az utolsó cseppeket, majd belépett a házba.  
 Tőle jobbra Celestirys, családjuk legújabb tagja ügyködött a konyhában – egy kitaszított tünde. Szépséges fekete hajával és melegséget árasztó barna szemeivel vagy a szolgálat, vagy az utcalányok sora várta. Balszerencséjére náluk talált otthonra. A másik oldalt fogadott testvére a szobájából lopott telefont nyomkodta. Nem lehetett több tizenhatnál, mikor megtörtént az átváltozás, és ez sajnos mind viselkedésén, mind hormonháztartásán látszódott a szőke ciklonnak.  
 – Szia, Viktor! Mindjárt kész a reggeli. Tükörtojás lesz sok hússal. Tudom, hogy úgy szereted, te kis haspók – szólt lágy hangon a harmonikaajtó mögül, csak úgy zenélt tőle az egész ház.  
 – Kösz Celes, de nem vagyok éhes. Már ettem.  
 – Ajj, te istenek átka. Megint hajnali nassolás?  
 – Bocsi, anyu.  
 – És még szemtelen is. Megáll a tünde esze!  
 – Köszönöm szépen – kapta ki telefonját a lány kezéből.  
 – Akkora szemét vagy.  
 – Tudom, Laura. Ha valaki keresne, fönt leszek a szobámban.  
 Elindult a nappali szélén kanyargó lépcsőhöz. A végén egy ajtó állt, ami mögött a hőn áhított alvás várta. Már csak pár lépés és újra maga lehet. Egyedül az álmaival, ahol senki és semmi nem mondhatja meg, hogy mi helyes vagy mi nem. Még az ösztönei sem. Becsapta maga mögött a repedezett üveg fedte ajtót, ami élesen csattant. Ez bántotta a fülét, de nem annyira, hogy fölébredjen. Fölállt az ágyára, majd összeesett a fáradtságtól. Arcát párnájába nyomta, úgy lihegett. Először az orrába csapódó alkohol illatát érezte, amin elmosolyodott. Nem sokáig élvezhette ezt a boldog pillanatot, hiszen a véré volt a következő, amit érzékelt. Gyorsan elfordult a puha illatketrectől, és a falat bámulta. Ez volt az a pillanat, mikor teljesen magához tért: se alkohol, se fáradtság, se a vér iránti mámor nem fedte be a gondolatait. Csak bámult fölfelé. Fölfelé a plafonra, ahol másnak csak pár kósza repedés és leesett sárga vakolat volt, ott ő egy arcot látott. Érte nyúlt kezével, de nem tudta megfogni.  
 – Merre van a bátyád, Laura?  
 – Én azt honnan tudjam? – csattant föl.  
 – Az úrfi fölment a szobájába, kegyes úr.  
 – Maradjunk a Félixnél, Celes. Már a család tagja vagy, kedvesem.  
 – Köszönöm, Félix.  
 Viktor némán hallgatta a lépcsőn felkúszó beszélgetés halk taktusait, melyek elnyomták az őt emésztő gondolatokat. Nem sokkal később kopogás ütötte meg fülét az ajtón, amin Félix lépett be köpenybe öltözve, kezében tankönyvekkel és dolgozatlapokkal. A fiú nem vett róla tudomást, továbbra is az álomképet hajkurászta.  
 – Pia és mámor? Nem sikerült túl jól a találkozás Nessela kisasszony szüleivel, jól mondom, fiam?  
 – Nem vagyok a fiad, Félix.  
 – Mikor békélsz meg végre? Reméltem, az a lány változást hoz majd az életedbe. Lehet, hogy tévedtem. Mindegy is. A lényeg, hogy a jóslástanórát ne hagyd ki. Fontos lesz a mai óra a vizsgáiddal kapcsolatban. Az egyetemről azért nem akarsz kibukni, igaz?  
 – Honnan tudsz ennyit a vizsgáról, te vénség?  
 – Neelana kisasszony ajánlott felügyelő tanárnak, és mivel a határ közelében lesztek, a király is jó ötletnek találta.  
 – Mondd csak ki, Nívian – nézett kacéran nevelőapja szemébe.  
 – A rangok fontosak, vakarcs – vigyorgott rá, majd megborzolta a fejét, mire Viktor visszafordult a fal felé. Még soha sem csinált ilyet egyik gyermekével sem. Kerülte a testi kontaktust, ahol csak lehetett – azok tartják össze a világunkat.  
 – Hagyj engem békén, és menj inkább a kisasszonyodhoz. Ez nem az én világom. Az már réges-régen elhaladt mellettem.  
 – Vigyázz magadra, kölyök – mosolya természetellenesen csüngött orra alatt. Arcán megfeszültek az izmok e szavak hallatán, de csak akkor, mikor elhagyta a szobát. Nem akarta, hogy a fia így lássa. – Celes, Laura, a viszont látásra.  
 – Szia, apa.  
 – Viszlát, uram. Khm... Félix.  
 Amint bezárult az ajtó, a lenti kanapé bőrülése nyekkent egyet, majd apró lábak dobogtak végig a szőnyeg fedte fadeszkákon. Laura vörös arccal bámulta a lusta vámpírt.  
 – Visszatért a tékozló fiú.  
 – Milyen bibliai! Kár, hogy azt a kort már lekésted.  
 – Hálásabb is lehetnél.  
 – Köszönöm, hogy visszaadtad a telefonom.  
 – Ne ironizálj, te szukafattya! Félixről beszélek. Új életet adott nekünk, és te így kezeled őt?  
 – Mert téged hogy kezelt? Ha?! – Pattant föl az ágyon. – Emlékszem még a félelemmel átitatott szagra. Arra a nedves fehér rongyra és a könnybe lábadt szemű szőke kislányra.  
 – Hallgass, te átkozott – teperte le az ágyon testvérét. Agyarai a fiú nyakánál vártak a végzetes harapásra, halványkéken világító szeme Viktor unott arcát pásztázták. Látva, hogy nem váltott ki semmi érzelmet, visszahúzta fogait, fénylő szemei elhalványultak. Leteperedett az ágy végére. – Mindig is te voltál a kedvenc. Félix a tenyerén hordozott a kezdetektől fogva. Oda és akkor mész, amikor akarsz: iskolába járhatsz, barátaid lehetnek, külön szobád van. Míg én egész nap itthon várok, hogy apa hazajöjjön, és önuralomra tanítson. Ki tudja, hogy valaha elhagyhatom-e, ezt a házat? – Meredt el egy pillanatra a távoli jövőt pásztázva, majd testvére undorral telt arckifejezése lökte vissza a jelenbe. - Te voltál az, aki semmit nem tett azért, hogy élvezhesse ezt az életet.  
 – Szóval innen fúj a szél! Előbb békélj meg magaddal, utána gyere vissza reklamálni! Most pedig szívódj fel, megvannak a magam démonai…  
 Laura nedves szemekkel hagyta el a szobát. Kezével simogatta csupasz vállait. Újra elfogta az a hideg érzés, mint akkor, sok évvel ezelőtt. A küszöbön Viktor hangja állította meg.  
 – Tényleg nem tettem semmit azért, hogy itt legyek. De ne feledd, én nem is akartam itt lenni! Csak egy egyszerű életre vágytam a nővel, akit szerettem. Ehelyett most itt vagyok a világ végét várva, egy apáskodó szörnyeteggel, egy számkivetett hosszúfülűvel és egy megtört gyerekkel.  
 A lány nem tudta tovább türtőztetni magát, folyóként törték át könnyei az elméje szabta gátat. Lerohant a földszintre Celestirys ölelő karjaiba. A félkész étel fedte fakanál majdnem leverte a serpenyőt, ahogyan a földre esett.  
 – Már megint mit mondtál a gyereknek? – szólt a szigorú hang.  
 – Az igazat.

֍֍֍֍֍֍֍

A napkorong álmosan simogatta a horizont határát, mikor Ashan professzor behívta az első pótvizsgázót. A torony tetején lévő tanterem mögötti kis szobában még nagyobb kupi volt, mint az oktatás helyszínén. Egy talpalatnyi hely sem volt a használatban lévő és az azt mellőző tárgyak hegyvonulatai között. A mágus – szék híján – egy rozsda marta, poros kalitka tején ülve lógatta lábát, s írogatta jegyzetfüzetébe az első diák vizsgájával kapcsolatos megfigyeléseit. A mögötte égő, évtizedeket megélt lámpa himbálózva csüngött, így az általa vetett árnyék meg-megkarcolta a pótvizsgázó mutatványát.  
 Haris volt ez a diák. Gyöngyöző arccal és dagadó izmokkal vitte véghez a varázslathoz szükséges mozdulatokat. Félmeztelen volt, hiszen a varázsigéhez gyógynövények és sár keverékéből készült masszával kellett befedni arcának egyik felét. Ezek után köralakú mintákat rajzolt a mellkasára, majd ölelkező indákhoz hasonló csíkokat húzott két ujjával az egyik alkarjára. A mutatvány közben kígyó módjára csúszkált a könyv, tekercs és ki tudja mi fedte lomhalmok között. Két kezét végigsimította egymáson, s mikor tenyerei összeértek egy kört formált azokkal, amit hirtelen, de könnyed mozdulattal rántott szét fél fejnyi távolságra. Ujjai egy láthatatlan zongora húrjain játszva kezdtek el mozogni. Nem sokkal később egy parányi, forrongó gömb jelent meg közöttük. Ahogyan nőtt, úgy hűlt le a vízből alkotott forma, s a kicsapódó gőz sem mosta tovább kipingált felső testét. A kavargó folyadékból cseppek hullottak alá, a fiú elmosolyodott, talán kicsit fel is nevetett. Ashan kezében megállt a toll, lábai sem himbálóztak tovább a nyekergő vashalmon, hiszen érdeklődve figyelte, mi fog kisülni ebből.  
 A gömb újra forrni kezdett, a földre hullott, és Haris testén kicsapódott cseppek úgyszintén. A farkas felordított, de nem hagyta abba. Vérrel telt fején kéken dagadtak meg az erek, ahogyan a víz vörös foltokat égetett a testébe. Elektromosság töltötte meg a szobát, s a lámpa egyre élesebb fénnyel világított. A gömb környezete körül villámok cikáztak egészen addig, míg egy nagy durranás kíséretében darabjaira hullott a bugyborékoló folyadék, és elpattant az izzó wolframszál. Placcsanva nyikorogtak a nedves deszkák, ahogyan Haris rájuk esett. A redőnyön beáramló nap csíkokban világította meg a térdre zuhant farkason és környékén folydogáló vizet, valamint a fejét rázó tanárt.  
 – Olyan közel volt – csikorgatta fogait. Ökölbe szorult kezei remegett.  
 – Igen, igen. Már csak egy lépés hiányzott, csak azt nem tudom, hol – morfondírozott el a vén prof a fénynyalábokat bámulva – Várjon meg kint. És kérem, küldje be Daemont, már, ha megérkezett.  
 – Természetesen – *Mi van, még mister tökély is pótvizsgára szorul?* – töprengett Haris.  
 Nem sokan vártak a színes, mintázott szőnyegeken, így hamar meglátta a gyűlölt személyt. Nova mellett ült, aki átkarolva őt bámult lefelé a fiú vállán. Valamit olvasgattak a telefonján. Az a hátra kötött szőke haj. Pff... Így még gizdábbnak tűnik. *Mit szerethet rajta ez a lány. Egy ilyen szépség, egy középszerű kis korccsal* – gondolta.  
 – Fölkelni, új fiú! Hívat a prof – lökte meg, majd fejét fogva elterült az érdes szőnyegen. A szalmaszálhoz hasonló szőrme hozzáragadt nedves bőréhez, szúrva azt minden egyes mozdulatnál, de nem érdekelte. – Egy lépés... Egy lépés és haza mehetek. Ennyi kell a boldogsághoz.  
 – Jól vagy, Haris?  
 – Persze.  
 – Ennél szerintem jobban ismerjük egymást.  
 – Jól van. Talán nincsen minden rendben – ült fel, s kezével átkarolta térdét.

– Á, Daemon. Mióta várok erre a pillanatra – ocsúdott föl a füzetét bámuló a kicsiny főmágus.  
 A jegyzetek a rozsdás kalitkán maradtak, amíg Ashan belevetette magát a szoba végén stócolt dobozokba, így Daemon belekukkanthatott. Rögtön az első oldalon volt nyitva, ahol Haris nevét aláhúzva, sajátját zárójelben találta. Többet nem látott, hiszen a professzor már elő is rántott egy különleges szemüveget a szeméttenger aljáról.  
 – Ez az okuláré még hasznunkra lesz, úgy érzem – mutatta meg Daemonnek. – Gondolom, felmerül önben a kérdés, hogy mire is lesz jó nekünk ez a poros kis szerkentyű – hadarta tovább, majd felnevetett. - Honnan is tudná? Valószínűleg nem látott még ilyet. Ez az előző órán használt nagyító egy kifinomultabb verziója. Látja ezeket a lencsetartókat és a hozzá tartozó homorú és domború, megannyi színben pompázó kristályokat ott a polcon?  
 – Igen, professzor.  
 – Add ide, kérlek, a domború hegyikristályt, a homorú kék napkövet és a rézszulfát oldatot. Tudod, azt, amelyik hasonlít a napkő színéhez. Te könnyebben feléred.  
 – Mire kellenek ezek, tanár úr?  
 – A szemüveg láttatni engedi az alany lelkének két részét, mint az órán használt nagyító. Azonban, ha jobban szeretnék megvizsgálni egy bizonyos személyt, akkor van szükségünk erre a kicsikére. Olyan izgatott vagyok. Nem is tudom, mikor használhattam ilyet utoljára – helyezte baloldalra a hegyikristályt, jobb oldalra a napkövet, majd egy csepp rézszulfátot öntött mind a kettőre. – A hegyikristály jelen esetben felnagyítja a benned ragyogó fényt, míg a pozitív energiákat sugárzó napkő hátráltatja az árnyékod, hogy belekontárkodjon a vizsgálatokba.  
 – És a rézszulfát mire kell?  
 – Az, semmi különösre. Csak élesít egy kicsit a képen. Jobban meg szeretném nézni a homlokod és a szíved tájékát.  
 Ahogy fölvette a pápaszemeket, úgy festett a kisöreg akár egy nagyra nőtt, ráncos képű légy. Levetette Daemonnel a pólóját, majd nekilátott. Csodálattal pásztázta végig a fiút fülétől a hasáig, ezzel zavarba hozva a hormontúltengéses tinédzsert.  
 – Bámulatos... Szavamra mondom, bámulatos! Még a sötét rész is csillog-villog. Akár a csillagos éjszaka egy köpenybe öntve. A másik fele pedig, hadd ne mondja. A napra lehet nézni, de magára, Daemon, csak nagyon nehezen – kuncogott. – A homlok résznél látok egy kör alakú, vonalakkal tűzdelt kinövést, ami azt jelzi, hogy biztosan King gyermekről van szó.

– Akkor már nem kell aggódnom, hogy zabigyerek vagyok – próbált viccelődni, de tanárát túlságosan lefoglalta a lelkébe rejtett titkok föltárása.  
 – És a szívénél igazi különlegesség. Meg nem mondom a kék melyik árnyalatában – azt hagyjuk inkább a női, meg a művész kollegákra –, de teljes érhálózat formálódott köré. Látok még néhány sérülést is, valamint egy furcsán hosszú nyúlványt a hátán. Különös. Olyan, mintha maga csak félig lenne maga, de mégis teljes. Valahogy túlságosan is teljes, ahhoz képest, hogy maga csak egy fél és nem egy egész. Hadd tegyek föl néhány kérdést – hadarta egy levegővel végig a kusza gondolatokat.  
 – Rendben.  
 – De őszintén válaszoljon!  
 – Természetesen!  
 Ashan arcán megsokasodtak a ráncok, és az ablakpárkányon búgó galambokat nézegetve gondolkozott. Ajkát ütögetve érlelte magában a kérdést. Nagyra nyitotta száját, majd levegőért kapkodott, de nem mondott semmit. Újra nyitotta lepénylesőjét, de csak néhány „u” hang jött ki rajta, semmi több. Jó ideje nem szólalt meg, és ez röhejesből kínossá formálta a beszélgetést, mire végre kibökte.  
 – Történt veled valami, hogy is mondjam, különös az életed folyamán? Olyan nem mindennapi dolgokra gondolok, amikor a testen belüli vagy testen kívüli élményed volt, esetleg elájultál?  
 – Kiskoromban, mikor leégett a házunk.  
 – Szóval te vagy az a diák, aki egymaga eloltott egy egész házat csupán a puszta akaratával. Lenyűgöző.  
 – Igen, én volnék. Utána el is ájultam.  
 – Remek, remek. Esetleg volt testi elváltozás?  
 – Akkor nem, de más esetekben igen.  
 – Most a szünetben történt ez az eset?  
 – Igen, honnan tudja?  
 – *Szorul a hurok öcsi. Evezz át más vizekre.*  
 – A hátadon lévő nyúlványból gondolom.  
 – *Ezt megúsztad.*  
 – Úgy vélem, minél többször használod ezt az adottságodat, annál jobban ki fog teljesedni ez a csodálatra méltó belső éned.  
 – Mire gondol, professzor?  
 – Biztosat még nem mondhatok, úgyhogy nem is mondok többet. Csupán egy kérdésem maradt. Van önnek élő rokona?  
 – Igen, a nagyapám.  
 – Csak nem a King család vénséges feje? Szavamra mondom, ez a szerencsenapom. Csomagolok is.  
 – Hova megy?  
 – Meglátogatom azt a vén lókötőt, és utána járok ennek a dolognak. Olyan zsémbes, mint volt?  
 – Nem merném előtte bevallani, de igen.  
 – Hahaha! Fantasztikus! – Csapott az asztalra örömében. – Hívja be, kérem, Harist, és maradjon is bent. Ez mindkettejükre fog vonatkozni.  
 Daemon bólintott, és kiment a farkasért. Haris izzadtságban kuporgott, törökülésben. Fedetlen tagjait összekoszolta a termetes szőnyeg bolyha és pora. Novával beszélgettek, mindkettő mosolygott.  
 – Végeztél, drágám:  
 – Nem, még nem. Haris, gyere, hívat a professzor!  
 – Ha csak nem egy csillagos ötös miatt, nem nagyon izgat.  
 Az ajtó bezárult, s Ashan is abbahagyta a nagy útra való pakolászást egy pár mondat erejére.  
 – Itt vannak mind a ketten, remek. Nem húzom sokáig az idejüket, de megegyezésre szeretnék jutni. Haris problémája igen kényes eset, amire senki nem tudja a választ. Vannak ötleteim, de amíg nem bizonyosodok meg az igazamról, nem szeretnék badarságokat beszélni. Az én szaktekintélyemmel ennyit tudtam tenni az ügyben, de talán van egy megoldás. Daemon egy igazi őstehetség. Nem tudja még erejének határait, de ő olyan szinten érti meg tudat alatti világunk működését, ahogyan senki ebben az országban. Ezért szeretnélek arra kérni, hogy foglalkozz Harissal, és ha szerencsénk van vagy igazolod az elméletem, vagy találsz egy másik utat az ifjú alfa számára.  
 – Kizárt! – ellenkezett Haris.  
 – *Itt az esély, hogy visszavágj ennek a kígyónak öcskös!*  
 – Haris. Ez lehet az egyetlen esélyed.  
 – Ettől a felfuvalkodott korcstól nem kell nekem semmi.  
 – Vigyázzon a szájára!  
 – Amúgy sem segítene azok után...  
 – Elvállalom. Mikor kezdjünk?  
 – Micsoda?  
 – *Te hülye vagy?*  
 – Köszönöm, Daemon, sokat jelent a munkája.  
 – *Miért csinálod már megint ezt? Úgy elintéztetett a verőlegényekkel a klubban. Ő nem sajnált téged.* – *Túl sok harag van ebben a kis emberben, még ahhoz képest is, hogy vérfarkas. Lehet, hogy megvet, de nem engem gyűlöl, csak nincs más, akin levezesse. Így talán találok neki egy kiutat* – *és nem csak a mágiával kapcsolatban.* – *Neked teljesen elment az eszed.*  
 – Akkor kezdjék el már ma este vagy a vizsgák után. Ahogy jobban tetszik. A részemről ennyi. A viszont látásra.  
 – Tök mindegy – vágta zsebre a kezét, és elindult a csigalépcső irányába.  
 – Oh, és még valami! Ha kérdésük lenne, míg távol vagyok, keressék Ion tanár urat. Igaz, hogy matekot tanít, és egy varázslatot sem tud megcsinálni, de szavamra mondom, kívülről fújja az összes ezzel kapcsolatos könyvet. Mindig is csodáltam ezért. Olyan ez, mint vakon olvasni vagy lábak nélkül biciklizni. Ki tudja? Lehet, hogy a számtani logika ebben az ágazatban is a segítségére van. De ez sajnos nem az én kutatatási területem – majd magára hagyták az elméleteibe feledkezett főmágust.  
 – Szia, Haris – köszönt el Nova, majd megölelte Daemont. Haris oda sem nézett, csak a száraz mészköveket bámulva ment lefelé.  
 *Vajon miért segít nekem?* – Gondolta a farkas, majd csönd ült elméjére. Csak bámulta a forgó kődarabokat, és nem gondolt semmire. Nem értette, nem tudta fölfogni, miért tenne ilyet vele akárki is, nemhogy az, akinek legszívesebben a halálát kívánná – így inkább nem gondolkozott rajta.

֍֍֍֍֍֍֍

A mágiatanszék mögötti átriumban már tolongtak a vizsgaidőszak kezdetét váró diákok. Ez volt a nap utolsó órája, ami sok rejtélyt és izgalmat jelentett a hallgatók számára. A jóslástankurzust, csupán a legrátermettebbek és persze a legeszelősebbek vették föl, így majdnem mindenki számára újdonság volt ez a sötét, borzongató érzést keltő hely. Nova Daemont heccelte, aki mosolyogva állta a hercegnő és persze Kraasah éles szavait, melyek belevesztek a környező diáksereg alapzajába. Haris és Nessela a fal két oldalán egymástól függetlenül, mégis összhangban bámulták a macskakövek közti nedves földet, gondolkozva azon, amit ép ésszel fel nem foghatnak. A sznob különítmény a várakozó tömeg mögött pletykálkodott a nap történéseiről.   
 Az átrium közepén álló torony, mely Jerrik tanár úr személyes búvóhelye volt, talán még a Muantain medence csúcsán is túlemelkedett magasságával. A hengeralapú, csúcsos, cseréptetejű épületből éktelenkedve lógtak ki a szögletes termek. A lépcsőzetes, égetett kő formájú kinövések instabil kinézetet kölcsönöztek a vékony toronynak. Amint a vár ura kidugta fehér arcát, s táskás szemei alatt lógó vékony szájával kikiáltott, a tapasztalt jósnők és a jövőt pásztázó férfiúk megindultak a szűk csigalépcsőn, társaik utánuk.  
 A vékony folyosón emelkedve egymás mellett kettőnél többen nem fértek el. Az épület kiszögelléseit figyelve furcsábbnál furcsább dolgokat figyelhettek meg: vassal fedett, lakattal zárt termet vagy éppen egy befelé nyitott, gazdagon díszített tölgyfaajtót, mely egy teljesen üres, poros szobába vezetett. Mégis akkor állt el mindenki lélegzete, mikor egy leláncolt, duplaszárnyú ajtót vettek észre, tőlük balra himbálózott. A fa felső részén rücskös ablak dülöngélt, mely látni engedett egy sötét alakot. Mikor észrevette, hogy valaki közeledik, földön túli sikolyával betöltötte a teret, s fémes csörgés kíséretében dobálta füstös testét rejtélyes börtönében. Innentől mindenki gyorsabban vette a lépéseket, míg el nem értek a torony legfelső emeletére.  
 Belépve a fakalapos padlástérre szűk ablakok világította hatalmas kristálygömb állt előttük. A lila posztó fedte asztal, amin hevert, a terem közepén volt, a lépcsőzetes padok, melyek hasonló anyaggal voltak fedve pedig félkörben ölelték azt.  
 – Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim – lépett elő a gömböt pásztázó sápadt hosszúfülű. – Elnézéseteket kérem, de ismét túl sok időt töltöttem a tőlünk függetlenül létező világokban barangolva. Ha a korcentrá... Akarom mondani koncentrációs készségeimnek nem lelnék... akarom mondani lennék a csúcsán, kérem, nézzék el. Akiket már mélyebben... régebben megismertem, kérem, foglalják el az első sorokat – mutatott utat remegő kezével. – A mai órának az lenne a lényege, hogy beletekinthessünk a jövendőbe. Tudom nagyon irgalmasa... izgalmasan hangzik. Bér... Bár valószínűleg nem fogja mindenki elsőre meglátni saját útját ebben a ködös gömbben, jómagam és frissen kezdett toloncaim... tanoncaim segítenek majd maguknak.

Gyerünk, gyerünk, szarpo… Szaporn! Egy-kettő! Egy-kettő! Felmegy a nap… vagy lemegy a hold mire elkészülnek!  
 Mi is volna a célja ennek a mai kis baráti összejövetelnek? Nagyon jó kérdés, Jerrik. Köszönöm Jerrik. De tényleg, mi is volna? – Fonta össze karjait, ami meggyűrte karmazsinszín palástját. Amíg így elmélkedett, egyre röhejesebben festett a sáros szegéjű ruhájában, a karikás szemeivel, és az a tény sem segített, hogy a saját kérdését sem tudta megválaszolni egy évfolyamnyi diák előtt.  
 – Nem az volna, hogy a többiek megismerjék a mágia ezen formáját és hogy betekintést nyerjünk a következő napok történéseibe? – Emelkedett fel az első sorból egy hosszú zoknit, rövid szoknyát, fehér inget és hatalmas kerek szemüveget viselő szeplős, barna lány.  
 – Köszönöm, Fiona, pontosan arra gondoltam. Mindenki emelje fel az előtte lévő palástot – a színes ruhaneműk különböző méretű és tisztaságú, hegyes és tompa kristályokat tartalmaztak.  
 – Nekünk miért nem gömbünk van, tanár úr? – Szólalt fel Nova.   
 – Ez olyan, mintha koszos lenne a telefonom. Hogyan fogok ebből akármit is látni? – Forgatta az arany szennyezte hegyikristályt Isserah. Az első sorok kacajban törtek ki, mire a sznob különítmény is mosolyt erőltetett arcára, hogy ne tűnjenek ki a tömegből.  
 – Olyan buta vagy, Isserah – nevetett Ashery. Isserah szomorúan bámulta a párocskát, de Cadertor nem tudta állni a nézését. Nem nevetett, de nem is állt ellen.  
 – Ne, ne! Ne nevessetek, kérlek! A kérdés jogaros... jogos. Kedves kisasszony, tegezhetem?  
 – Persze. Isserah a nevem.  
 – Isserah kérdésére válaszolva azért nincs gömbötök, mert... Miért is? – Veszett el újra gondolataiban az elvarázsolt elf.  
 – Mert a tiszta jövőt nem láthatja meg az ember elsőre. Csupán homályos képek jelennek meg először, majd a gyakorlottabb szem már jeleneteket is láthat, és azt követi a tisztítás.  
 – Nagyon köszönöm, Fiona. Így igaz. Most mindenki vegye a kezébe az elé kikészített kristályt, és koncentráljon a jövőre. Először ne nagy távlatokban gondolkozzatok, csupán másodpercekben, percekben, például Mit mond majd a tanár úr? Mi lesz óra után?  
 – Én látom! Én látom! Hallom a cipők kopogását, és látom, ahogy egy piros alak meghajol, amint egy paca mozgolódik. Ajj, de beszédhangot nem hallok – hunyorgott a vörös tünde.  
 – Én hallok, a tiédet. Úgyhogy csöndesebben – bökte meg Aster társa, mire összerezzent.  
 – Nagyon jó Isserha... Isserah. Ennyi idő alatt ilyet összehozni... Maga egy zsellér... zseni! Ha így folytatja, kötelezni fogom a kultuszra... kurzusra – a kedves, de zavaros szavak hallatán tűz gyúlt az ifjú lány arcán.  
 Így telt az óra. Hunyorgó elsőévesek kergették félévük végzetét a homályos jövőben egy piros palástos szellem és galléros mintadiákok segítségével. Mikor mindenki eljutott arra a pontra, hogy számára hasznos információt találjon, az összeolvadt szemcsék karcos tengerében, Jerrik még egy utolsó utazásra hívta a megjelenteket.  
 – Gyűljetek körém, és tekintsetek bele a gömbbe! Színtiszta hegyikristály, mely olyan virágosan... világosan nyit kaput a jövendőbe, mint a forrás makulátlan visszér... vizén visszabámuló tükörkép. Mondjátok, mit láttok, ti, kiknek nem adatott meg, hogy beavatottak legyetek? És persze Isserah kisasszony, aki hamarosan egy lesz közülünk.  
 Haris arca elsápadt, majd habzó szájjal zuhant a földre. A rángások hatására utat nyitott a többiek között. Mire Jerrik odaért, másik öt diák is hasonló sorsra jutott. Csupán a reccsenő deszkák hangja és a felszálló por töltötte be a teret. Csönd honolt a teremben. Senki nem tudta mit csináljon. Hirtelen nagy levegő. Majd még egy, még egy és még kettő.  
 Hatan feküdtek a földön, de hirtelen mindegyik felült. Szemeik szürke írisze egymásra, mégis a semmibe bámult. Egymás után kezdtek szavalni valami nem evilágit. Egy jóslatot, egy szemfényvesztést vagy halandzsát csupán, mégis megfagyott a vér az erekben e szavak hallatán:

*Mindenki: Mikor a világ a végét járja, s eljön végeztünk, akkor lépnek elő az idő sötét mocsarából ők.*

*Haris: Egy farkas, kit még maga a halál is fél.*

*Nessela: Egy sárkányvesztett lovas - szíve üres katlan.*

*Will: Egy isten érintette Bestia, maga a pokol előfutára.*

*Nova: Egy trónörökös, kinek koronája beleveszett az idő homályába.*

A szavalás megállt, de a szemek ugyanolyan semmitmondóan üresek maradtak, mint az előtt. Az egyik tanuló meglökte Novát, aki lassan felé fordult, majd vissza. Ekkor Viktor lépett be a terembe.  
 – Valamiről lemaradtam esetle...?

*Viktor: Egy letűnt kor poros harcosa.*

*Daemon: És egy hatalmas erejű mágus, hatalmasabb, mint azt bárki is gondolná.*

*Mindenki: Mikor az elfeledett áttöri az idő jeges börtönét, s lángba borítja a megmaradt világot, csak rajtuk múlik, hogy új mag sarjad-e a felperzselt romokból. Ők hatan, a kiválasztottak lesznek azok, kik eldöntik sorsunkat, mikor az elfeledett visszatér ebbe a valóságba.*

A varázs elmúlt. Az érintettek testén végigfutó hideg összerántotta izmaikat. Értetlenkedve néztek végig az őket bámuló tömegen. Viktor elvesztette egyensúlyát, majd végigbucskázott a padok melletti lépcsőn. Fájdalmas hangon szólalt föl.  
 – Most már biztos. Valamiről lemaradtam – temette fejét a kemény padlóba.

A hercegkisasszony eltűnésének relytéje

*A mágiának megannyi formája van*

*de még gazdagabb annak felhasználási*

*módja. Mára a teremtés és harc a fő irány*

*vonal, de a Nagy Vándorlás idején inkább a rejtőzés*

*volt az, ahol nagy hasznát látták a tündék! […]*

*A tündék vándorlása című kötet Ashan főmágus tollából   
Egyetemi alapításévi díszpéldány  
 Újvilág, Daunaui Egyetemi Nyomda (178 Elden   
47. napja)*

*A kölyök igazi furcsaság. Visszahúzódó,*

*de remek vezéregyéniség, ha arról van szó,*

*mert olyan részleteket lát a nagy egészben, amit*

*más nem. A lelke is máshogyan működik, mint a miénk,*

*és nem csak mágikus értelemben. A feltétel nélküli*

*szeretet, amiről annyi halott vallás papolt létezik, és*

*hány kort kellett megélnem ahhoz, hogy ezt belássam!*

*B.*

*162. számú ismeretlen napló: bőrkötéses, jó állapotú.*

*Egyetemi könyvtár*

*Ismeretlen szerző, jelöletlen kor*

Haris hunyorogva figyelte a takaróján végigkúszó holdfényt. A hideg fény egy sávban mászott be az ablakon, végiglövellt a szürke intézeti szobán, s lassan már félmeztelen hasát cirógatta. A fehérre festett betonfalak két ágyat és két íróasztalt rejtettek el a katonás intézmény ki tudja hányas számkódot viselő szobájában. Becsukta szemét, és fülére nyomta a párnát, hogy semmi külső hatás ne zavarhassa meg ezt a rutinszerű felkelést. Sajnos tollak híján nem sok hangot tudott megszűrni az ébredező város hajnali csörömpöléséből.  
 A vakolatból áradó fagyos érzés befelé fordította. Kinyitotta a szemét, s meglátta kedvenc Gren farkasát: Willt, aki úgy aludt, mint a bunda. Nem értette, hogy ez a vidékről szökött koszos eb, hogy viseli el az itteni nélkülözést. Mindig jóízűen eszi a tányérjukba köpött moslékot, sohasem éhes, és olyan békésen durmol minden este, mintha egy bárányokkal teli karám tetején feküdne. - Talán ennél rosszabb körülmények között élhetett? – merengett el. Először érezte magát a környék királylányának. A szemhéja egyre nehezebb lett e gondolatok hatására. Lecsukódott redői belső oldalán feltűnt az otthonként ismert Ark’otel, a falon éktelenkedő lyuk, az apja lakosztálya, és az avar fedte, díszes szőnyegek az oda vezető folyosókon.  
 - Felkelni katona! – Vágódott a keskeny faajtó a tömör falnak. Három idősebb fajtársuk lépett be a szobába. A folyosófelelős középen állt, két segédje hamisan szóló trombitával és egy rozsdás kondért fémkanállal csapkodva segítette felettesüket hajnali kötelezettségének elvégzésében.  
 Will nagyot ásított, pislogott egyet-kettőt, jóízűen nyámmogott egy kicsit, megízlelve álmai utolsó falatjait, aztán elkezdett öltözni. Haris visszafordult – inkább megfagyok, minthogy ezt a hangzavart hallgassam -, majd nyakába húzta a takarót.  
 - Úgy látom, ilyen korán nehezen kel az uraság. A palotájában biztos hangosabban ébresztették – intett a főnők, majd ráhúztak a fiúk.  
 - Az csak egy régi hotel, amin több lyuk van, mint a nadrágodon, cseléd... – tápászkodott föl, miután látta, hogy nincs esély a visszaalvásra.  
 - El kell ismerni, hogy ez jó volt – nevetett fel, a nadrágjával bajlódó Will.  
 - Fiúk – intett hűvösen a sértett fél, mire amazok eldobták ódon hangszereiket és lefogták a bokszerben feszítő Harist. Odahajolt hozzá, majd a fülébe súgta – hogy is mondtad? – Haris hátrébb hajolt, majd elmosolyodott.  
 - Nem ismered a szót? Az az alantas vérfarkasnak csúfolt söpred... – a szó fennakadt a torkán, mikor egy ököl landolt a gyomorszájában.  
 - Túl nagy a pofád, kiskutya – suttogott még mindig. – Lehet, hogy odakint valaki vagy és valaki leszel, mikor innen kilépsz; de amíg ezen falak jelentik nyomorult kis otthonod, én vagyok az, aki fogja a gyeplőt. Értem? – Amint levegőt kapott, kapálózva próbált szabadulni a kemény fogásból.  
 - Ha nem megy a könnyebb út, legyen a nehezebb – nevetett föl, majd két ujjával lazán legyintett. Az egyik legény állcsúcson vágta a fogságba esett vadat, aki összeesett. Haris részeges kábasággal bámulta, ahogy hátat fordítanak neki és rácsapják az ajtót.  
 - Ú, haver, ez biztos fájt – szívta meg fogait Will.  
 - Te csak kussol... – tápászkodott fel Haris, de a mondandója vége előtt újra összecsuklott.

Harist a fáradtság és az éjjeli szelek rázták; Will vidáman eszegette zsíros kenyerét és falatozgatta a hozzá adott retket, míg a tünde nemzettségek vezetőinek új generációjára várakoztak. A kollégisták voltak az elsők, akiket kivezényeltek, ezzel is jelezve a rangbéli különbségeket. A Bölcsek útját befedte a formátlan pacába rendeződött párszáz fős diáksereg.   
 - Még pár percet kérnénk – nézett ki Cadertor szobája előtt lévő balkonon Ashery. Karikás szemei alatt lila hálóingéhez hasonló táskák ültek. Hirtelen fordult vissza a szobába; kusza tincsekbe rendeződött haját meg sem mozdította a menetszél.  
 Nem sokkal később a soha sem alvó vámpír és ágyba kívánkozó kompániája érkezett meg. A vigyorgó várszívó majd kicsattant az energiától. Daemon dzsekién bekúszó szél csiklandozta hátát. Pár lépéssel mögötte Nessela érkezett meg; garbója ujjaiba bújtatva kezét dideregett. Ebben a felállásban álltak be a farkaspáros mellé.  
 - Hogy lehetsz ilyen éber hajnalok hajnalán, te vérszopó? - Viktor elmosolyodott, mikor eszébe jutott a félelemtől remegő ébresztőcsapat története. Tőmondatokban beszélve közeledett a két kollégista. Más városokból való Terren atyák gyermekei, kik csak legendákat hallottak a hegyes fogú, végtelen étvágyú, vérre áhítozó szörnyekről. Csikorogva nyílt ki a csapóajtó remegő kezük nyomán. Mikor nagy nehezen felértek, nyitva hagyták a kijáratot. Sötétség honolt mindenfelé, csak úgy, ahogy azt szüleik és azoknak a szülei elmondták nekik. Lassan lépdeltek, megfontolva minden apró mozdulatot. Egyikük nekiütközött valami bútornak. Érdes volt, bőrhöz hasonló. Nem mertek találgatni miféle szörnyűséges módon szerezhette be a szörnyeteg ezt a különleges darabot; és persze arról sem, hogy kiről nyúzhatta le. Puff... Hatalmas csattanással ért földet a padlásra utat nyitó rozsdás vasszegély. Még mindig pislákolt a folyosó ósdi lámpája odalent. Megfagyott a vér ereikben, mikor gyors léptek suhantak végig a láthatatlan padlón. Felvillant egy piros pötty a mellettük lévő asztalon, majd forró gőz csapott az arcukban. Egy zseblámpa villant föl, ami látni engedtette azokat a csak rájuk áhítozó agyarakat. – Bu – suttogta a rémség. Botladozva rohantak a kijárat felé. Megcsúsztak valami nem evilági szőrös padlaton, majd aláhulltak a biztonságot nyújtó folyosó betonos ölelésébe. Utánuk lezárult a bejárat, de ezt nem is bánták. Braliennek azt mondták, hogy nem találták odafent őket és hogy biztos végzett velük a vámpír. A csipetcsapat öreg barátja csak legyintett egyet, és hagyta, hogy a dolgok menjenek a maguk megszokott útján; azaz, úgy ahogy azt Viktor szeretné.  
 - Tudod, megvannak a módszereim – mosolyodott el. – Kávét főztem, amíg ez a kettő durmolt; sőt még ki is takarítottam: megigazítottam a szőnyeget, amit két huligán majdnem elszakított...  
 - Apropó – ásított egyet Daemon – Hova tűnt Nessela?  
 - Mit tudom én – savanyodott meg Viktor száján a mosoly -, nem az én dolgom.  
 Nova lépett ki elsőnek a királyi palotát őrző kapukon, akár egy harcos porcelánbaba. Piros bőrruhájában és tiarában érkezett. Az egész hátát beterítette a rávarrott szimbólum: a korona és alatta a nyitott könyv; a Bölcsek jelképe. Daemon hátrahagyva a kis csoportot a palota felé vette az irányt, hogy kedvese ne bolyongjon a tömegben. Ezt követően Aomaon lépett ki, hasonló mintázatú színezetlen állatbőrben. A szomszédból nagy sietve érkezett a fehér posztóján kalapácsot viselő Isserah. Lobogó vörös tincsei közül alig látta az őt körbevevő tömeget. Sűrű „Ugye nem késtem el tanárnő?”-zés közepette esett be osztálytársai mellé. Végül Ashery hátán nyíllal, Cadertor és Belholwer pedig karddal és álmosabbnál álmosabb fejjel érkezett meg. Eddigre Daemon is visszavezette Novát és Aomaont.  
 - Mi ez az egész? Ti tudtok valamit Nova?  
 - Tudod Daemon...  
 - Khm... – szólt közbe Aomaon, majd mosolyogva nézett unokahúgára, aki egyből értette, mire gondol.  
 - Majd meglátjátok. Nem mondhatok sokat, de a hely biztosan ismerős lesz egyesek számára – kacsintott rá Daemonre, majd odabújt hozzá. Felix állt ki a paloták előtti lépcsősor tetejére szokásos öltönyében.  
 - Ha minden diák megtisztelt minket jelenlétével, kezdődhet a vizsga. Először közösen átvonulunk a helyszínre, a többit ott fogják megtudni. Kérem, kövessék a maguk mellé kirendelt oktatókat. Köszönöm – csordaként indult meg Ainonnan diáksága az ismeretlen kihívások sokaságába; ezzel kezdetét vette az első vizsgaidőszak.

A Muantain lábánál lévő temető sarkában volt az a rozoga fahíd, amit Daemon már jól ismert. Tündérlakba vezetett ez a kétes biztonságot nyújtó, ódon tákolmány. Uticéljuk a hatalmas fehér tölgy volt, az erdőség névadója. Az istálló vezetője egyben a fát örző nimfa, Lilyth tanárnő vezette át a diákokat a varázslatos bejáraton. Mindenkit lenyűgözött a fa erezetébe nőtt, halványan világító gócpontok, melyek az idő múlásával tónusukat és fényerejüket változtatták.  
 A négyzet alakú teremben és a köré magasodó galériáról figyelték a táncparkett közepét. A tömegen átmasírozva jutott a középpontba Félix Einguard. Megigazította jellegzetes zakóját, s összeszedte papírjait, míg a pöttöm „Nelaana néni” is átverekedte magát a tanulói okozta akadájon.  
 - Kedves tanulók, uralkodók, egybegyűltek – kezdte Félix –, a mai napon kezdetét vette történelmünk harmadik vizsgaidőszaka; melynek első állomását mélyen tisztelt és nagy becsben tartott tündértársaink biztosítják itt, a királyi fehér tölgy mélyén.  
 - Bár termetük átlagon aluli, büszkeségük és szépségük annál elragadóbb – folytatta Nelaana, mire Félix szúrós tekintetébe ütközött. – Csak rögtönözni akartam – suttogta.  
 - Maradjunk a tervnél, Nelaana kisasszony.  
 - Rendben van – vette elő ő is a szoknyája és inge közé gyűrt jegyzeteket, majd újjával követte az olvasnivalót. – Köszönet illeti a bölcsességes Fehértölgybéli Exolt, ezen királyság urát – bólintott a fehér selyemben pompázó koronás alak, majd megrebegtette szárnyait. – Valamint ezen fa ősi örzőjét, Lilyth nimfát.  
 - Az ősi, kicsit erős jező, drágám – dobott egy puszit a remegő kezű, pápaszemes kollégájának.  
 - Látod. Én mondtam, hogy nem lesz jó – suttogta, de Félix szemrebbenés nélkül folytatta.  
 - Térjünk is rá ittlétünk okára. Szeretett királyunk leánya eltűnt – szegeződtek a szemek Novára. – Exol egyetlen gyermekét elnyelte a föld és segítségünket kérte eme kényes ügy megoldásában.  
 - Tán szíve vitte más fa odújába a hercegkisasszonyt, vagy egy rosszakarója relytette el szeretett apja elől? – Félix már fogta a fejét, de inkább nem szólt semmit. – Esetleg egy gonosz varázslat csapdájába esett vagy tán...  
 - A hercegkisasszony eltűnésének körülményei tisztázatlanok. Csupán a legrátermettebbek fogják megoldani ezt a relytvényt. Szerezzenek információt és használják azt bölcsen. A nap pár pillanaton belül felkel; s a lenyugvásáig van idejük megtalálni őt. Jó vadászatot kívánok – engedte szabadjára a diákokat egy fogat villantó mosollyal.  
 A diáksereg, ahogyan az szokás, klikkekbe rendeződött, és a bálterem minden egyes tündér tagját kikérdezték. A fényskála minden színében pompázó, hullámzó, össze-vissza mozgó, fényes arcú teremtmények segítőkésznek bizonyultak. Pár perc múlva már mindenki tudta, hogy hol fogja megtalálni az elveszett gyermeket. Haris és farkasai a fa gyökereinél ásott éléskamrába mentek, míg Willék rajtuk röhögve masírozta a fa közepén álló királyi lakosztályba. Voltak, kik a kérgekben relytőző szolgálófolyosókon keresgéltek, míg mások a lombkorona vendégszobáiban. Daemon, Nessela és Viktor azonban a két tanárhoz mentek először. Nessela kicsit hátrébb állt meg, kerülve a vámpír társaságát.  
 - Jól ismerem a trükkjeidet Félix. Egyik szitakötő sem az igazat mondja.  
 - Én a helyedben vigyáznék fiam, mert ezt errefelé rasszizmusnak nevezik.  
 - Nevezd, aminek akarod. Megbabonázok egyet és úgy fog csiripelni, mint egy kismadár – vigyorgott önelégülten fapofájú teremtőjére.  
 - Tégy úgy, ha ez kell a vizsgához.  
 - Megyek is.  
 - Ne. Várj egy kicsit – Daemon elkapta barátja vállát és a történelemtanár semmitmondó tekintetét kezdte el fürkészni.  
 - Ennek semmi értelme, inkább megyek és megkeresem magam – lépett le Nessela. Viktor maradásra akarta bírni, de a lány rá sem nézett.  
 - Már megbabonázta őket. Mindenki a saját igazát mondja; csupán ő tudja honnan indulhatunk el.  
 - Nagyon ügyes – ült ki mosoly az arcára.  
 - Akkor megbabonázom a tanárnőt.  
 - Az sem fog menni.  
 *- Olvasol a gondolataimban? Nem is rossz egy elsőévestől.  
 - Azért ne szálljon el az agyad öcskös. A haverod nem tudja megbűvölni a teremtőjét.  
 - Ezzel én is tisztában vagyok, de mi lenne, ha...?* - Szerintem sem az tanár úr.  
 - Én ezt nem értem.  
 - Csak Félix tudja a pontos helyet; belőle kell kiszednünk.  
 - Évek óta várom ezt a pillanatot. Mondd el, hol van – villantak föl kék szemei.  
 - Hahaha – fogta térdét nevettében. – Te komolyan azt hitted, hogy rajtam működni fog? Hány éve tervezed ezt fiam? – Veregette vállba.  
 - Áh, sok hűhó semmiért. Akkor mit csináljunk? Látnok?  
 - Nem rossz ötlet, de valamire kíváncsi vagyok – a jobb szemében kristálykék fénny gyúlt, mely fehér izzással töltötte föl a környezű ereket. – Merre van a hercegkisasszony?  
 - Rajtam nem fognak az ilyen elmetrükökk. Mit gondol, hány éve próbálják ezt magánál tapasztaltabb és rát... – tekintete bágyadtá és sebezhetővé vált. – Nem tudom – a miniszoknyás, szűk inges tanárnéni döbbenve figyelte az eseményeket kócos hajforgataga alól.  
 - Ezt meg hogy csináltad? Legyen csirke, legyen csirka, kérleeeek.  
 - Most nem ezért vagyunk itt.  
 - Mindig elrontjátok a mókámat!  
 - Hol volt utoljára?  
 - A hálótermében.  
 - És az merre van?  
 - A legbagasabb faág köré épített fészek az.  
 A világosság fokozatosan áramlott vissza oda, ahonnan előjött. Félix belebotlott a pillanatba, majd hirtelen visszanyerte saját akaratát.  
 - Köszönöm tanár úr.  
 - Khmm – rakta rendbe magát a szintén döbbent matuzsálem. Viktor a padlón fetrengve figyelte, ahogyan teremtője próbálja megőrizni méltóságát. – Ez remek példája volt az elmekontrollnak Daemon. Gratulálok. Megkereste már Ashan professzort? Az a kékes fény, biztosan nagyon érdekelné.  
 - Igen, már végzett egy kis kutatást; szerinte a véremben van a mágia. Viktor, menj Harisért és Willért, én hozom a többieket. Fönt találkozunk.  
 - És Nessela?  
 - Rámbízhatod.  
 - Köszönöm – artikulált hang nélkül, majd elindult begyűjteni a többieket.

A fa törzsében megannyi kacskaringózó lépcsősor közül csupán egy vezetett a lombkoronában kialakított balkonhoz, ahol Daemon és Nova nézelődött a tánc estéjén. Innen egy hússzó, masszív létra vitt a zöld levelek fedte végtelenbe. A létra mentén madarak által épített kis házikók csüngtek, melyek megannyi színben tükrözték vissza a hajnali nap sugarait. Ebben a fényárban meneteltek a barna gallyakból épített tető felé. Egy csapóajtó vezetett a szobába.   
 Nem volt pompázatos, sőt királylányhoz illő sem. Szinte minden ki volt pakolva vagy fel volt borítva. Törött székek, mocskos padló és szét tépett ágynemű hevert szanaszét. Csupán a szakadt baldahin előtti szépítkezőszekrény maradt makulátlan. A gyöngyökkel kirakott fehér aranykeretben pihenő tükör megduplázta a fadeszkával bélelt odut, s a benne lévő káoszt is. A vele egybenőtt asztalkán szanaszét hevertek a pipereholmik, közepén egy vörözs folt éktelenkedett.  
 - Valamit kifröcsköltek – nézett szét Nessela a szobában, amíg a csoport maradék része is bemászott.  
 Viktor lehajolt, ujját megnedvesítette az anyaggal, majd szemét lehunyva belenyalt. Felmordult a belézárt bestia. Fogai előugrottak és szemei is színt váltottak.  
 - Ez vér.  
 - Engedjetek oda – lépett ki a tömegből Nelaana tanárnő kiköpött hasonmása Fiona. Szemüvegét megtörölte, úgy nézett körbe a helyszínen. Rálehelt a tükörre majd, kezével körözni kezdett. A pára ujjai nyomán mozgott, elhomályosítva a tükör tiszta képét; ezt követően kiült a szegély mentén, s a múlt megelevenedett a szemük előtt. A hercegkisasszony szépítkezett, nézegette a szárnyán futkosó színes nyalábokat, visszatükröződő önarcképét; mikor dörömbölés hallatszott alulról. A képen karikák kezdtek futkos a középponttól a pára övezte szegélyig; akár egy vízcsepp, mikor beleesik a tó közepébe. Egy marcona alak rontott a véttelen teremtésre. Arcát kitakarta egy fekete kasmírcsukja. Fejénél fogta meg az ártatlan tündérkét, majd hozzávágta a pipereasztalhoz. A kába teremtés tehetetlenül nézte, ahogyan másik kettő dúlja föl a szobáját. Támadója karjánál fogva ráncigálta le. A csapóajtó bezáródott, s a látomás megszűnt. Síri csend ült a társaságra, majd elkezdtek sutyorogni „Ez borzalmas” „Hogy tehetnek ilyet?” „A saját lányával?”  
 - Figyelem emberek – törte meg a csendet Daemon, majd egy kissebb szemétkupac tetejére állt. – Egy dolgot tudunk biztosan: meg kell találnunk a hercegkisasszonyt; és mostmár nem csak a jó jegy érdekében. Okkal kaptuk ezt a feladatot mi és nem más. Ainonnan tündérei számítanak ránk.  
 - A ránk része rád és a rühes bandádra vonatkozott? – Szólt közbe egy vérfarkas Haris mögül. – Mert én rohadtul leszarom, amit mondasz.  
 - Miért is hagynánk, hogy egy hosszú fülű paraszt papoljon itt nekünk – csatlakozott egy másik.  
 - Hagyd beszélni – emelte föl tekintetét Haris a földről.  
 - Mi van?  
 - Azt mondtam – ordított rá fogait villogtatva -, hogy hagyd beszélni! – A lázadó falkatag meghunyászkodott, majd a vezér Daemonre nézve bólintott. – Folytasd kérlek.  
 - Ez a beszéd pajtás – rakta fonta körbe karjával Will Haris vállát.  
 - Ettől még nem vagyunk „pajtások”, szóval kuss és figyelj – rázta le magáról.  
 - Jól van, na. Nem kell ennyire kiborulni.  
 - Nagy szükségem lesz a segítségetekre farkasok. Ti ismeritek legjobban az illatok világát. Szagoljatok körbe és keressetek nyomokat. Fiona, ti nyomozzatok tovább a tükör homályában. Többiek, ti váljatok két csoportra; az egyik csoport itt marad, segít hozzávalokat szerezni a varázslatokhoz, míg a másik a farkasokkal tart.  
 - Gyerünk, gyerünk. Hallottátok – szólította föl Haris is a többieket.  
 *- Szép volt öcskös. Talán igazad volt ezzel a Haris gyerekkel kapcsolatban.* - Ezt hogy csináltad új fiú?  
 - A szerelmem jobban tetszene – ölelte át Novát.  
 *- Fúj de nyálas... Én inkább lelépek.* - Honnan tudsz ilyeneket szerelmem – csókolta meg.  
 - Annó a farmon nekem kellett beosztani a munkások között a napi feladatokat és én is ellenőriztem őket.  
 - Csupa meglepetés vagy Daemon King.  
 - Ez jó jel.  
 - Miért?  
 - Mert nem unsz rám túl hamar.

A szagok újra a pincébe vezették a vérfarkasokat, aminek a végében egy hatalmas kő lapult; segédeikkel elgurították azt. Az eléjük táruló földbevájt tömlöc falait gyökerekből készült masszív láncok fedték. Mögötte egy, a végtelen sötétégbe vezető alagút tátongott, de a szag nem vezetett tovább a bilincseknél. Ez után visszatértek, újrabeszélték a tervet, most a hálótermekben kerestek, nem jártak sikerrel; majd visszamentek, újrabeszélték a tervet, most a lombkoronában kerestek, nem jártak sikerrel; majd visszamentek, újrabeszélték a tervet, most a bálteremben kerestek, nem jártak sikerrel, s végül újra összegyűltek a hercegkisasszony szobájában.  
 A meggyötört arcok egy egész napnyi keresgélés, gyökérásás, magok után való kutatás, s varázslás történetét mesélték el.  
 Fiona a ripityára gyűrt, izzadsággal terhelt füzetében keresgélt, míg a többiek ledőltek pihenni. Ingje hasonlóan átázottan, zokniai térde alatt lifegtek hosszú lábain. A haját összefogó gumi eltűnt, így szabadjára engedte a kósza szálakat; így mégjobban hasonlított a keleti tanárnőre.  
 - Valami itt nem stimmel – kocogtatta keskeny állát Fiona. – Valami trükk lesz a dologban. – Újra rálehelt a tükörre, de most lefedte az egész felületet. A pára mindent kitakart, így csak homályos jelenetet láttak.   
 Pont ugyan úgy kezdődött, mint az előző: szépítkező tündérkével és hangos kopogtatással; csak hogy a dörömbölés után most nem egy csukjás alak, hanem egy másik tündér lépett föl. Fején ékkövekkel díszített, aranyszálas fejdíszt viselt, buggyos öltözékén egy unikornist viselt. Felkapta a hercegnőt, aki kacagva csókolta meg. A kezében lévő rúzs darabokra esett, ahogyan összeszorult a két test között, majd az asztalra hullott.  
 - Hát, elég könnyen megtéveszthető vagy vámpírkám – fonta össze karjait a jósnő.  
 Ezt követően az ágyra huppantak. A kisasszony levette felsőjét, így előbuggyantak csillogó keblei. A herceg, ledobta kronojáját, mejd megnyalta a szabadon ugráló bimbókat, mindeközben nadrágja szíjához nyúlt. Ekkor Fiona egy mozdulattal eltűntette a képet.  
 - Ezt miért kellett? – Szólalt fel a társaság néhány férfi és női tagja.  
 - Eleget láttunk – fordult a tömeg felé a céklavörös képű emberlány. – Mostmár mident tudunk, amit kell – fújta ki magát.  
 - Akkor menjünk, közöljük a királlyal a fejleményeket – mondta egy másik.  
 - Exol király, híreket hoztunk – a tömeg újra megtöltötte a báltermet; éléükön Daemon masírozott. - A lányodat utoljára a szobájában látták, ezért a kutatást ott kezdtük. Hatalmas kuplerájt talátunk a kis faoudban, nem tudván mi okozhatta ezt. Jóstehetségeink segítségével beletekintettünk a szoba ködös emlékképeibe, ami egy emberrablás történéseiről adtak tanúbizonyságot – az összetömörült szárnyas nép felhördült. – Bejártuk e szent fa minden apró zugát farkasink szaglásának segítségével, de mindenhol zsákutcába jutottunk. Ám Fiona rájött, hogy a tükröt elvarázsolták; így újabb igét olvasott rá. Egy ifjú herceg alakja rajzolódott ki, kinek kelméjén egy unikornis feje díszelgett.  
 - Kutya legyek, ha nem a Delor erdőség fékezhetetlen hercege volt az – fakadt ki a király. – Merre lehet az a csirkefogó? mindegy is – sóhajtott. – Ahogy a mondás is tartja, rossz pénz nem vész el. Köszönettel tartozom segítségetekért, ifjú mágus.  
 - Ha szabad közbeszólnom, a tesztnek itt még nincs vége – lépett közelebb Félix.  
 - De megoldottuk a rejtélyt – ugatott Haris.  
 - Viszont a hercegkisasszony sehol, és ahogy mondottam, a diákok feladata e hercegkisasszony napnyugta előtti megtalálása.  
 - Ez szívás – csatlakozott Will. De Félix már visszatért Nelaana társaságába.  
 - Akkor kezdjük előlről – vett egy nagy levegőt Daemon. – A farkasok szaglásszanak körben a vendégszárnyban, a jósok pedig nézzenek körbe; hátha találnak valamit, ami a hercegkisasszonyé volt. Mindenki görnyedt háttal, sóhajtozva indult útnak.  
 Viktor és Will az alsó szárnyban kezdték a keresést, ami a fa koronájának kezdetén csüngő házikókat jelentette. Egy hosszú fafolyosó kötötte össze a tákolmányokat, mely felül és oldalt nyitott volt; korlátokkal óvott a zuhanástól.  
 - És milyen a koli, te farkasok réme?  
 - El nem fogod hinni: háromszori étkezés és saját ágy! Eszméletlen.  
 - Látom, egy kissebb pocakot is növesztettél – dobolt egyet barátja hasán.  
 - Hát igen – vakargatta fejét -, egy matraccal ellátott ágyban sokkal többet lustálkodok. Inkább fekszem egész nap, minthogy kondizzak – ekkor benyitott egy szobába, ahol éppen egy szemrevaló tündérke ültözött. Bájait a nyitódó ajtó hatására szárnyaival takarta, ami nem sokat ért; átlátszóan csillogó erezete inkább izgalmassá tette a helyzetet. Mindketten egy röpke pillantra belemerültek a gyönyör okozta mármorba, majd Will rácsapta az ajtót. – Bocsásson meg hölgyem.  
 - Legközelebb kopogj, bunkó.  
 - Még a hangja is mennyei – vigyorgott a vámpír.  
 - Szóval ott tartottam, hogy többet órát durmolok, mint ahány súlyt pumpálok.  
 - És elkezdted olvasni az általam kijelölt kötelezőket? Fausttal hogy állsz?  
 - Mostanság Sulivántól olvasok.  
 - Akarod mondani Száliventől?  
 - Legyen az. Mindjárt elolvasom a Riyriát.  
 - Ugye tudod, hogy annak hat része van? És akkor még az előzményről nem is beszéltem.  
 - Komolyan? Akkor egy kicsit le vagyok maradva.  
 Haris és Nessela egy szinttel fölöttük, a felsőszárnyat kutatták át. Bár a folyosók sokkal kacskaringósabbak voltak; s itt már a magaslati szél bábmesterként rángatta az azt tartó köteleket, a lány jelen helyzetben inkább választotta a zuhanás általi halált, minthogy még egy percet töltsön Viktorral.  
 - Mi van vörös? Látom, valami nyomaszt.  
 - Úgy gondolod? – Eröltett mosolyot táskás szemei alá.  
 - Mióta nem aludtál?  
 - A harmadik nap óta nem számolom – nevetett föl fáradtan.  
 - Mi van közted és Viktor között?  
 - Semmi...  
 - De hát ti voltatok a dinamikus duó, az afla és az omega.  
 - Úgy, mint te Novával?  
 Csend ült a két idegenre. Némán nézték végig a halványodó szobák megmaradt részét; majd elindultak lefelé.  
 Aomaon és Luna kettesben maradt a balkonon. Daemon a fa gyűrűit bámulva merengett, nem zavarta a furcsa párost. Aomaon egyenes tartása, ápolt külseje és kifinomult beszédstílusa lenyűgözte a falkában felnőtt lányt; a királyi sarj pedig csak ámult ettől az egyszerűségből áradó alázatosságtól.  
 - Még nem is meséltél magadról Aomaon. Mindig csak jártatom itt a számat; közben azt sem tudom, hogy te hogyan kerültél ide – csillant fel a lány szeme.  
 - Nem szokásom világgákürtölni a múltam, kisasszony – Aomon élvezte a lány figyelmét, ami ritkaságszámba ment. Luna félrefordult, s szomorúság ült ki arcára. – Talán ebben az esetben kivételt tehetnék – emelte fel a lány állát.  
 - Luna.  
 - Hogy mondta, hölgyem?  
 - Mardjunk a Lunánál – mosolygott rá.  
 - Rendben, Luna. Az én történetem, ne szép és nem is különleges. Korom ellenére jópár évvel idősebb vagyok unokahúgomnál, hiszen én a vándorlások közepedte születtem; így nem meglepő, hogy szüleimet nem ismertem.  
 - Mi történt?  
 - Anyám szülés közben hagyta itt ezt a világot; apám pedig szolgálat közepedte. Tudni illik, mielőtt találkoztunk volna kegyed fajtájával, a királyi testőrség tündékből állt.  
 - Nagyon sajnálom.  
 - Nem kell sajnálni, ez az élet rendje. Mikor mindez megtörtént, a király szárnyai alá vett; s gyermekéül fogadott, mint elhunyt testvére fiát. A régi hagyomány szerint az eltávozott testvér családjáról neki kell gondoskodnia; de ő sokkal többet adott nekem. Megtanított a politika alapjaira, a haditaktikákat az elmúlt kétszáz évből kívülről fújom, hála neki, s a mágiához való affinitásomat is neki köszönhetem. Csupán azért vagyok eme nemes intézmény tanulója, hogy az elhunyt szüleim előtt tisztelegjek; s büszkévé tegyem azt, aki apám helyett apám volt.  
 - Ez gyönyörű – lábadt könnybe a lány szeme.  
 - Bár mostanság egyre kevésbé érzem a jelenlétét – révedt a távolba. – Valami megváltozott körülötte, de magam sem tudom, hogy micsoda. Ah  
 Visszafordult és meglátta a könnyáztatta arcot. Előkapott egy ruhazsebkendőt és megtörölte a nedves szempárat. Ekkor jelent meg a végtelen zöld határán Haris és Nessela.  
 - Ne is törődj vele Aomaon, mindig ezt csinálja, ha kell neki valmi – nevetett, mire húgában harag gyúlt.  
 - Nugyodj meg, kedves – simította végig a haját Aomaon. – Ne törődj azzal, ha a külvilág a porba akar tiporni – folytatta suttogva. – Ha így neked jobb, add ki magadból és állj fel a következő harchoz.  
 - Min töröd a fejed új fiú? – Ugrott le a hatodik lépcsőfokról.  
 - Be kell mennem a bálterembe; itt nem tudok gondolkozni.  
 A bálterem karzatán lustálkodott a sznob különítmény. Ashery és Cadertor lábukat lógatva csókolóztak; Belholwer mögöttük feküdt, számolgatta az évgyűrűket; Isserah pedig föl alá járkált.  
 - Ne gondolkozz Isserah, nem áll jól – szúrt oda Ashery.  
 - Tényleg, nem te vagy Jerrik új kiskedvence? – Pattant föl Belholwer. – Na, mindegy is, én megelégszem a kettessel. Harcolni már tudok, mondjon akármit is az a szakadt ruhájú házikutya. Én léptem.  
 - Először is nem Jerrik, hanem Jerrik tanár úr. Egyébként meg igazad van. Nem tudom, mit csináljak.  
 - Milyen kis önérzetes lett a Hephanunk. Én is megyek, nem bírom ezt a fülledt levegőt.  
 - Nyugodj meg egy kicsit – nézett Cadertor az idegroham küszöbén lévő lányra.  
 - Hogyan nyugodjak meg? – Szorongatta öklét.  
 - Ne vedd föl. Ashery már csak ilyen – fogta meg a lány kezét, ami megenyhült egy pillanatra.  
 - És én milyen vagyok, ha? Vagy azt már elfelejtetted? – Rázta le Cadertor érintését, majd ő is távozott.  
 Daemon még mindig csak bámult. Most éppen a falba nőtt míves címereket. A makkot, a tölgyet, a tobozt, az unikornist.  
 *- Mi van öcskös, nem megy?*  
 A pirosat, a kéket, a szarvat, a griffet.  
 *- Most inkább hagyj békén Kraasah. Nem vagyok kíváncsi a szúrkálódásodra.*  
 A pajzsot, a címert, a mintát, a képet.  
 *- Akkor meg miért vagy itt?*  
 - Mizu pajti? Nem jut semmi az eszedbe? - Huppant le mellé Viktor.  
 *- A tiédbe lehet, hogy nem, de az enyémbe igen.*  
 - Miről beszélsz?  
 - Héhé, ennyire nem kell kiakadni, csak kérdeztem.  
 - Nem hozzád beszéltem Vik.  
 - Kraasha?  
 - Igen. Arra még emlékszem, hogy a Delor erdőség tündérhercege vitte el. De hova vihette?  
 A buggyos ruhát, az ékköves koronát, az unikornist, a királylányt.  
 *- Eggyel visszább öcskös.*  
 - Az unikornis? Azzal meg mit kezdjek? Nincs egy sem a közelben.  
 - Szerintem inkább szállj egy kicsit magadba, mert kezdenek téged figyelni.  
 - Igazad van, bocsánat. Hol lehet unikornis?  
 Így merengett a gondolataiban még hosszú időn keresztül. Viktor oddébbáltt. Tündérek repültek el mellette, akár az idő. A nap utolsó sugarai besütöttek a fában keringő lépcsőn, s az erekben villódzó gócpontok is egyre nagyobb intenzitással világítottak. Nem lehette már sok hátra. Ekkor Félix lépett újra a terem közepére.  
 - Most az első éveseket felszólítom, hogy hagyják el a vizsga helyszínét.  
Daemon arcát kezeibe temette. A korosztáját képviselő tanulók elindultak az elvarázsolt kijárat felé. A lábak dobogása harcias zenével töltötte meg a tündérek birodalmát. Ekkor a falusi félelf felemelte a fejét és elkerekedtett a tekintete.  
 - Állj. Ott van! A címer.  
 - Miről beszélsz? – Fordultak vissza.  
 - Ott fönt, a Delor címerben – mutatott a déli fal tetején díszelgő unikornisos pajzsra. A patás hátán most két személy ült: egy csillogó szárnyú, koronát viselő férfi, buggyos ruhákban, aki lolvagolta a mágikus pejt; és egy hasonló női alak hálóingben, elkent rúzzsal száján. – Nova, emlékszel valami varázslatra, ami segíthet nekünk?  
 - Ö... Hirtelen egy se jut az eszembe.  
 - De nekem igen – szólalt meg Viktor. – Ez nem más, mint clausa imaginem mirantibus, küznyelven a képbe zárt csoda. Te lókötő. Tudtad, hogy fel fogom ismerni – fordult Félix felé, aki büszkén mosolygott. – Nem kell mást tennünk, mint egy halott mandragóra nedvét és az ismert személyektől egy-egy tárgyat összekeverni, majd bekenni vele a pajzsot.  
 Fiona és csapata a meglévő hozzávalókból elkészítette a kenetet és befedte vele a címert; ekkor az vöröses fénnyel felizott, ami beterítette az egész termet. A két alak eltűnt a képről, s megjelent előttük teljes életnagyságban. A buggyos ruhás herceg, aki karjaiban tartotta szíve választottját. Minden tündér örömujjongásban tört ki a teremben, amint meglátták hőn szeretett uralkodójukat. A terem taps, füttyszó és szárnycsapkodás zsivajától visszhagzott. Ekkor Félix csettintett egyet, s az elbájolt szárnyas nép magához tért.  
 - Kedves diákok – szólalt föl Exol. – Neves nap ez a mai. Az imént elétek állított próba csupán egy teszt volt, de valóságalapja, mint minden legendának, ennek is van.   
 A mese úgy szól, hogy a király egyetlen leányát senki tündér fiának nem akarta odaadni. Úgy őrizte legmagasabb tornyába zárva, hogy még a természet apró lényei se tudjanak nyomára lelni. Azonban volt egy rátermett legény a Delor erdőség köznépéből, aki módót talált, hogy az őrök sokaságát kikerülve szíve választottjához kerüljön. Egy napon a kisasszony eltűnt; csak egy feldúlt szoba és egy tükörbe bűvölt üzenet maradt. Az emberrablók a Delor erdőséget akarták váltságdíjul.  
 A király kerestette égen, földön, vizben, alagútban, hegyen-völgyön át, de nem találta legdrágább kincsét. Ekkor mágikus úton üzent a rablóknak, hogy akár az egész birodalmát is megkaphatják, csak adja vissza a szeme fényét. Ekkor vörös fény töltötte meg a bálterem búsan fénylő falait, s előpattant belőle a király lánya és az egyszerű legény.  
 Szakadt ruháival és piszkos ábrázatával állt elém; mondván, hogy hozománya van; egy egész erdőségnyi a lányom kezéért cserébe. Először nem tudtam, hogy felnégyeljem e vagy a kutyák elé vessem, esetleg a tömlöcben sínylődjön élete végéig; de amint láttam, hogy a lányom milyen boldog mellette, nevettem egyet és rábólintottam az alkura.  
 Így lett egy földönfutó tündérből a leleményessége segítségével, a négy hercegség egyik feje. A mai próbátok azonban nem csak erről szólt. Megfigyeltük, hogyan tudtok csapatban dolgozni, és ki hogyan tudja elvégezni a rábízott feladatot. Csupán az is elég lett volna, hogy megtaláljátok a valódi igazságot a tükör homályos képében, de Félix Einguard itt nem hagyta abban; s hogy miért, az számomra nagyobb rejtély marad, mint egyetlen leányom eltűnésének története.  
 - Az ok, amiért tovább hajszoltam az első éveseket, egy bizonyos személy miatt történt, az pedig nem más, mint Daemon, a King család legifjabbika. Maga volt az, aki az első pillanattól kezdve átlátta a dolgokat és összekovácsolta a csoport ellentéteit; így egy igazi csapatot alkotva. Már a tükör proba teljesítésével tovább léphettetek a következő kihívsára; de kíváncsi voltam, meg tudja e oldani ezt a felettéb nehéz kihívást, ami még Exol számára is lehetetlennek bizonyult. Gratulálok Daemon, maga egy igazi vezető – hajolt meg a fiatalmatuzsálem egyik kezét a hátán, másikat hasán tartva; s a tömeg újra tapsviharba tört ki.  
 - Szép volt Daemon. Tudtam, hogy jó osztályt fogok kapni. - Simogatta meg a karját Nelaana.  
 - Térjenek vissza a szállásaikra, a vizsga a holnapi napon folytatódik.  
 - Nem is volt olyan rossz – veregette vállba Haris kifelé menet. Utána jött Nessela, aki rámosolygott, majd ő is követte a vérfarakast. A szonobok rá se hederítettek, csak Isserah köszönte meg a segítséget.  
 - Ez eszméletlen volt – pattant elő Viktor.  
 - Láttad azokat a fényeket? – Folytatta Will.  
 - Aztán egyszer csak előjöttek.  
 - És Félix meghajolt előtted haver! Mi menő már?  
 - Jól van srárcok értem, menő volt és köszi, de most lenne egy kis dolgom – mutatott fejével az ajtóban várakozó Novára, aki mellett ott volt Aomaon és Luna.  
 - Mit akarsz Aomaontól – kérdezte Will.  
 - Ott van mellette Nova is, hülye gyerek – csapta fejbe Viktor.  
 - Ó, értem. Már nem is zavarunk.  
 Viktor és Will tovább társalogtak a nap „király” eseményeiről, miközben kiléptek a fából. Daemon odalépett Novához és átölelte.  
 - Mi lenne, ha ma a királyi lakosztájban aludnál?  
 - Vagy megmutatom a szobámat és akkor nem kell külön aludnunk.  
 - Nekeme az is megfelel – mosolygott rá tengerkék szemeivel.  
 - Aomaon, Luna, mehetünk? – zavarta meg beszélgetésüket.  
 - Csak utánatok – mutatott utat karjával Aomaon.

Az elátkozott vizű tó

*Az óvilág kezdete óta dúlnak csatározások Észak*

*és Dél (O’daunai hercegség) között. A kincsbányá-*

*szok monopóliumért folytatott küzdelme hol az árak*

*és adók, hol a fejsze és páncél nyelvén szólaltak fel.*

*A legvéresebb csata mégis a középvilág utolsó esz-*

*tendeiben zajlottak le. […]*

*Hajdan népes falvak terültek el a két királyság között,*

*s bár ellenségek voltak, határaik tőszomszédságba ke-*

*rültek. Az itt letelepedett népek hasonló körülmények*

*között éltek, mint a Muantain nyílt kőfejtőinek lakói.*

*Bőrük barna volt és magasabbak voltak az átlagnál,*

*számuk azonban megcsappant és mára már csak né-*

*hányukkal lehet találkozni, akkor is a hercegségek*

*hegymélyi tárnáiban. […]*

*A mágia és technológia keverékével kifejlesztett fegy-*

*verek hatalmas háborúhoz és pusztításhoz vezettek,*

*ami a hegységek közti falvak egészét felemésztette. Az*

*éveken át tartó állóháború végén békét kötöttek és tör-*

*vénybe iktatták, hogy ilyen hatalmú pusztító fegyvereket*

*többet soha nem használhatnak vagy hozhatnak létre.*

*Ezt a törvényt az Orihone paktum erre vonatkozó része*

*megerősíti, és belevonja Ainonnan népének maradékát is.*

*[…]*

*Észak és Dél, avagy a pusztítás és újjászületés krónikája, született Felix*

*Einguard és I. Durain herceg tollából*

*Egyetemi alapításévi díszpéldány  
 Újvilág, Daunaui Egyetemi Nyomda (188 Rubyelle 52. napja)*

Csöpp, csöpp.  
 A tömölc hideg falainak boltívéről lassan hullott alá az ott felgyülemlő pára.  
 Csöpp, csöpp.  
 A hideg levegő szárazra marta a mezítelen rab torkát. Végtagjait, már alig érezte, amit annyira nem bánt. A fehér festéket elmosta a fagyos izzadtság és sebzett bőréből folydogáló vér.  
 Csöpp, csöpp.  
 Az absztrakt mintákat nézegetve nem tudta megállapítani, hogy melyiket szerezte a kínzások során, és melyik a vízhiány következtében felszakadt bőr.  
 Csöpp, csöpp.  
 Az egyik csepp a fejére, esett, a másik egy mélyebb vörös foltba a combján. A fájdalomtól sziszegve, ernyedten rázta le a hideg cseppet, mely fehér, zsíros haján végigfolyt az arcára. Kirázta a hideg, de nem volt már erje ezen mérgelődni.  
 Placcs-placcs, fty-fty.  
 Lépésektől visszhangzott a cellasor végén tátongó alagút.  
 Placcs, kopp, fty-fty, placcs, kopp fty-fty.  
 A sötétségből egy lakkcipő lépett elő, majd egy szakadt öltönyös alak. Fehér ingén léhán lógott a nyakkaendő. Fél vállán egy szakadt málhát cipelt; szőrhöz hasonló anyag lógott ki nyílásain. Minden lépésénél vízzel telt szivacs hangján szólalt fel a zsákmány. Cipőjéből kirázta a benne lévő vizet, nyakkendőjét levetette, odahajította egy rozsdás ketrec tetejére, amire rámorgott. Mikor elhaladt mellette egy vizenyős fehér gömb bámult rá egy másik résen.  
 Kopp-kopp, kopp-kopp.  
 Odaállt egy poros tükör elé, amit ingujjával megtörölt. Udorodva nézett végig a mocsok fedte ujjon, majd a borosta rejtette markáns arcon. Kigombolta ingét, majd megmosta arcát.  
 Egy elnyújtott sikoly, a korhadozó fa sóhaja, majd egy nagy koppanás. A láthatatlan ajtót és a rajta bejövő alakot befedte az ablak fénysugarán túlnyúló feketeség.  
 - Micsoda megnyerő külső – hangjából ironia áradt. – Milyen kár, hogy összevérezted azt a szép inget.  
 - Valóban. Újat kell szereznem.  
 - Gondolom, nem a te véred.  
 - Egy újabb névtelen politikusé. Majd a következőnek az ingét is maggamal hozom a fejével együtt.  
 - Remélem beáramlás párti volt.  
 - Kezdőnek nézel engem – tekintetét hátra szegezte, de feje meg sem mozdult. Tovább bámulta magát a tükröben. – Mindig a megfelelő célpontot hozom el. Mellesleg a szagok nem csalnak. Ugyanazt éreztem rajta, mint Orrianen; persze mielőtt olyan csúnyán elbántál vele - dobta oda neki a hátán cipelt zöld batyut, amiből egy fej gurult a sötétségbe.  
 - Akarod mondani, bántunk; mi bántunk el vele.  
 - Nem arra gondoltam, mikor megszabadítottam a szenvedés békjóitól; sem arra, mikor a halál ajándékát adtam a kezeibe. Mikor behoztad, akkor éreztem rajta, amit minden általad követelt áldozaton. A büszkeség, a jószívűség, a céltudatosság illatát. De mikor odadobtad elém azt a hosszúfülű csonthalmazt, már csak a rothadás bűze volt az, melyet magambaszippanthattam – fordult eszelős tekintettel a rejtélyes idegenhez.  
 - Hah. Magasztos szavak ezek egy kivégzőtől, de amíg teszed a dolgod, nem szólok bele. A viszont látásra – nyögött fel újra az ajtó, majd megállt. – Ó, majd el felejtettem, a legújabb megbízásod az Ark’otel vasútállomáson vár. H-val kezdődik és ercegnőre végződik – a rozsdás szegek felsikkantottak, majd becsapódott a vaskos fa.  
 - Bestia, nem kivégző – kezdte suttogva, de a végén már ordította tükörképének. Saját önarcképére vicsorgott, majd öklével darabokra törte az undok ábrázatot. – Nagyon jó; új tükröt is szerezhetek.

֍֍֍֍֍֍֍

A következő reggel az Ark’otel melletti romos vasútállomáson indult. A kivezénylás hasonlóan történt, mint az elmúlt nap hajnalán: először a kollégisták – Viktorék kicsit késve -, aztán a nemesség ifjai. Az MV kalauzai és a tanárok segítségével terelték föl a vizsgázókat a vonatokra.  
 Körülbelül fél napja utaztak, mikor a Terren várak és emberek lakta falucskák után feltünt az első hegycsúcs a távolban. Az O’daunau középhegység hófödte csúcsa kopár hajnalcsillagként ragyogta be az útjuk hátralévő részét. Amint átzakatoltak a hegylánc és a Daunau közti vékony résen, szemük elé tárult a törpök birodalma.  
 Az északi és a déli hercegséget egy gigászi méreteket öltött tó választotta el; ami nem is volt baj, hiszen a két népség között az elmúlt századok során megannyi csata dúlt. Az örök háború tárnáinak két főbejárata egymással szemben helyezkedett el.   
 A diákok perifériáján tűnt fel Thressen hercegségének ékköve: egy a hegy gyomrából kinőtt robosztus szikla köré építt erődítmény volt. Körkörös jádéval díszített mészkőfalak szintezve relytették el a herceg fővárosát. A távolból apró pöttyökből kinőtt szálkáknak tűntek a rajtuk masírozó őrök.  
 A messzeségből kűrtök hallatta mély és magas hangok szinfóniája bődült fel. A túloldalon Durian tárnái a hegy mélyébe menekültek a kíváncsi szemek elől. A kapitóliumból csupán néhány kilógó erkély, balkon, az eget karcoló oszlop és szobor látszódótt.   
 Az istenek sárgán fénylő szeme túllépve a horizont középvonalán lecsukódni készült, mikor az északi főváros kapujánál nagy ricsajjal megálljt parancsolt a vasmasina. Ki kotyagosan, ki kipihenten, ki tengeribetegséggel küzdve lépett le a peronra, ahol már várta őket a kis méretű kompánia: Thressen herceg és a balta jeképét viselő páncálozott testőrök, kik csak fegyverrepertoárjukban különböztek egymástól. A törpúr ösz ábrázatát feledtetni próbálta a drágakövek borította fejdísz és palást, a finom kasmír nadrág, az arannyal kacskaringósan hímzett ing és persze a térdig érő bőrcsizma.  
 - Üdvözöllek titeket gyermekeim az O’daunau északi hercegségének kapujában. Dicső nap ez a mai, a telehol napja. Egy olyan próbatétel elé fogtok állni, mely szétválaszt majd titeket: gyávát a bátortól, szégyentelent a becsületestől. Azonban össze is hoz benneteket: az erőst, a gyengét, barátot, s ellenséget. Így megy ez már harmadik esztendeje, itt, hol elejim kűzdöttek egymással, hol a vadon vár rátok. A feladatotok nem lesz más, mint eljutni egyik hercegségtől a másikig, melyre egy hetet kaptok.  
 A továbbrobogó vonat törte meg a beszéd utáni csöndet.  
 - Köszönöm a felvezetést herceg – vette át a szót Félix. – Az idei év mégis különbözik a többitől. Kisebb csoportokban fogjátok megoldani a feladatot. A csoportok számát és tagjait már beosztottuk. Minden csoportnak van egy száma, csak úgy, mint a tanároknak. Oktatóitok elrejtőznek a tavat körülölelő rengetegben. Első feladatotok az ő megtalálásuk lesz. A csoportok fél óra különbséggel fognak indulni. A beosztást megtaláljátok az egyetem OH oldalán. Telefonjaikat a kihelyezett oktatónál fogjuk őrizni a vizsga végéig – „Ez szívás.” „Ne már.” mordult föl az ellenkező diákság. – Addig is oszoljanak – kiabált bele a tömegbe.  
 - És hol fogunk aludni? – kérdezte halkan Belholwer, amire Cadertor rögtön harapott.  
 - És az alvást hogyan oldjuk meg? Lesznek esetleg pihenő pontok? – Kiabált a távozó vámpír után.  
 - Legyenek keatívak – vigyorgott lehajtott fejjel. – A túlélés nem sétagalopp.

Kettes, hármas és négyes csoportokban engedték le a vizsgázókat a makkacsin erdő mélyébe. Tanáraikat sehol nem látták, hiszen már a fák fedte sötét utakat psztázták; minnél nagyob kihívást jelentve a rájuk bízott diákoknak. A fensík egy tisztásán gyülekeztek a málhás szamárhoz hasonlatos fiatalok. A lejáratot kapu jelezte, melyhez nem kötődött kerítés. A két hatalmas oszlop ívelt vonásai egyre szélesedő talapzatban végződtek, mely végigközette az azt tartó cikcakkos sziklák vonulatait. Az egymássalal farkasszemet néző márványdarabokból egy-egy törpharcos emelkedett ki: baltáikat egymásnak szegezve képeztek boltívet az árnyak világába vezető lankás út fölött. Az egyre mélyülő, beláthatatlan táj közepén tengerszemként bámult rájuk az elátkozott vizű tó.  
 - Egy dolgot jegyezzetek meg ifjak – állt elő a herceg. Száját befedű fodros körszakálla beszélt helyette. – Azt a tavat ott – bökött az egyre mélyülő, beláthatatlan táj közepén tengerszemként bámuló tóra – kerüljétek el messzire. Sötét mágia övezi azt. A csatatéren elveszett lelkek csapdája az. Ki belemerészkedik annak vizébe, hasonló sorsra jut, mint acél által veszett testvéreink.  
 A figyelmeztető jelek után elindult önkéntes alapon indult az első csoport, melyet Fiona vezetett. A Nelaana kutatására induló csoport hamar elveszett a lenyugvó nap sugarait majzsként visszaverő lombok között. Ez után vártak egy kicsit, majd a király bólintott és elindult a következő.  
 Így ment ez: a pár fős csoportok eltünedeztek, s a vizsgázók tábora a felére csökkent. Aomaont és Lunát a jóságos matekprofesszor Ion keresésére indították. Őket követte Daemon, Viktor, és Haris hármasa, akiknek az elveszett vámpírt, Félixet kellett megtalálniuk. Will és Nessela Teron után kutatott, míg Cadertor és Isserah Mϔnort, Belholwer és Ashery pedig Arkant hajkurászta.

֍֍֍֍֍֍֍

Az első éjszaka kellemesen telt Aomaon és Luna számára. Rövid keresgélés után egy barlangank még nem nevezhető bemélyedést találtak a hegy lábánál. Holmijukat hátrahagyva élelem után indultak. Nem sokkal később egy lyukra üregre bukkantak. Luna rögtön tudta, mi a feladat. Barnára száradt fű és fehérre rohadt ágat tett a lyuk elé, majd majd két kő összecsiszolásával meggyújtotta azt. Úgy füstölt, mint a gyehenna tüze. Kisvártatva egy tucat nyuszi ugrott ki egy földbevájt lyukon nem is olyan messze. Innen már játszi könnyedséggel kapta el a vérfarkaslány az esti vacsorához való négylábú, szörős húsdarabokat.  
 Aomaon gallyakat kerestek, és nagyobb ágakat, gombaféléket, míg sorstársa az anyjától tanult módszerrel megnyúzta a szörcsomókat. Mire a királyi sarj visszaért, már fekockázott hús és kővel körberakott tűzhely várta. Először a rőzsét gyűrte egy kupacba a kőkörön belöl, majd támasztékként sátorformára rakta körbe a nagyobb ágakat. A kova-szikrák nem bizonyultak hatásosnak a nedves fa kérdge ellen, így az elf-farkas páros néhány jelképet karcolt a homokba és mormolni kezdett. A természet erejét segítségül kérve föst indult a kupac aljáról, ami a fejüket fedő kő tetejéig lobbant egy pillanat alatt. Mikor a nagyobb darabok is lángrakaptak, abbahagyták a mormolást és felállítottak egy állványt a serpenyőnek a tűzrevaló maradékából. Összefutott a nyál a szájukban, mikor megérezték a húsbol kiáramló szaft illatát; hát még mikor megkóstolták az abba áztatott gombát.  
 - Nagyon finomat főzött Lunakisasszony.  
 - Kérlek, Aomaon – mosolygott rá. – Elpirulok.  
 - Elnézésedet kérem. Csupán kíváncsivá tett, hogy mikor tanultad mindezt; hiszen oly fiatal vagy még.  
 - Anyukám már kiskorunktól kezdve ezt tanítja nekem. A nagyi még a vándorlás időszakában minden nap ehhez hasonló dolgokat csinált a családja túlélése érdekében.  
 - Erős nő lehetett.  
 - Igen, az volt. És úgy gondolta, hogy erre a tudásra még szükségünk lesz. Anya pedig csak továbbörökítette, amit a nagyi ráhagyott.  
 - Sajnos nagyanyádat már nem ismertem, de nagyapád, az idősebbik Veldon sokat volt a közelemben, mielőtt kinevezték volna a testőrség vezetőjének.  
 - Igen, erre emlékszem, bár nagyon kicsi voltam. Mikor meghalt a mama, a mindene lett a királyi család őrzése.  
 - Sajnálom, hogy többre tartotta feladát, mint önnön családját.  
 - Ne sajnáld. Ha nem így lett volna, valószínűleg nem élt volna meg ilyen szép kort és apa sem ott lenne, ahol most van.  
 - Ebben igazad van kis farkas – emelte fel szájának jobb sarkát, de a szemében bánat ült.  
 - És arról nem is beszélve, hányszor mentette meg a királyt, mikor még annyi ellensége volt.  
 - Derék katona volt, és akkor Nívian is tisztességes királyként volt ismert szerte Ainonnanban.   
 - Ezt meg hogy érted?  
 - Hmm. Mit is mondtál? - Merengett el, úgy, mint a fa tetején előző este.  
 - Hogy érted, hogy akkor még tisztességes volt?  
 - Mondtam, hogy milyen szoros kapcsolatunk volt, de ez elhalványult.  
 - Ez természetes folyamat, az én apám is egyre kevesebbet foglakozik elem és többet a teljesítményemmel. Biztos téged is csak motiválni akar.   
 - Nem erről van szó Luna. Ez nem az elmúlt évtized során, hanem egy éve. Az előtt mindig bevont az államal kapcsolatos ügyekbe, és elmagyarázta, mit miért csinál. Amióta megkoronázták, egyre furcsábban viselkedik. Keveset van a palotában, és akkor is a szobájába zárkózva. Csak étkezéseknél látjuk és akkor is csak jelentéktelen beszélgetéseket folytatunk. Vagy lehet, hogy nem tart rá meltónak.  
 - Figyelj, szerintem csak a munkájába temeti magát. Nálunk is ez van. Adj neki időt, hogy hozzászokjon ehhez az új helyzethez. Biztosan nehéz lehet egy egész országot fenntartani ekkora ellentétekkel -– vigyorgott az általában megszeppent lány, mint a tejbetök, de Aomaon rossz előérzetét továbbra sem tudta csökkenteni, de inkább nem feszegette tovább a témát.  
 - Igazad lehet – bámulta a tűzben pattogó széndarabokat. - Későre jár, hajnalban pedig indulnunk kell. Mostmár aludjunk kis farkas.  
 A telihold első szakasza átragyogva az égbolt porcukros kék vásznát hideg fénnyel töltötte meg az éjszakát. A tűzből érkező meleg hullámok betakarták a köré kuporodott párost. Arcaik majd összeértek, ahogyan figyelték a csillagfény borította égboltot. Szempilláik elnehezedtek. Aomaon Luna felé fordult, majd Luna is Aomaon arcát fürkészte. Így feküdtek még egy darabig. A túz kialudt, de ezt már nem vették észre.

֍֍֍֍֍֍֍

A munkabeosztás Haris, Daemon és Viktor között kicsit más volt. A félelf fiú Angler-villageben szerzett tudását felhasználva ehető növények után kutatott, míg Haris farönköket hozott, Vikotr pedig vadászni indult.  
 A vámpír megállt az erő közepén és letérdelt. Szemét lehunyta, de többi érzékszervét kiterjesztette. Szíve ritmusa lassult, mígnem a dobbanások száma abbamaradt. Órákon keresztül csak ült térdére nehezkedve és várt. A környező tárgyakon megtört szél alapján felmérte a távolságokat és a lehetséges útvonalakat, orra többszáz méteres tovolságokból érkező szagtöredékek után kutatott, míg fülével a levegőben táncoló levelek susogását hallgatta. A távolban felsejlett egy szarvasbiak bőgése, erre a szíve is megdobbant egyszer. Visszatért szobanövényt imitáló állapotába, míg az állat közeledett. Az avar recsegve süvített a közeledő préda nyomán egyre hangosabban és hangosabban sercegve, majd hirtelen avar borította be a tetszhalott vámpír fölötti területet; mire aláhullt, Viktor már eltűnt. Egy szemvillanás alatt ottermett az agancsos négylábú mellett, s lenületét kihasználva átütötte a szívét.  
 Egy tisztáson vert tábort a másik kettő. Daemon már előkeszítette a husnak való lábast, mire Haris visszaért egy méretes rönkkel. A földredobta a vaskos tüzifát, majd puszta kézzel drabokra szedte azt. Amíg visszament gyujtósért, a félelf nagy lendülettel darabolta az erdő adta fűszernövényeket a medvehagymát, a rozmaringot és a kaukkfüvet. A munkafolyamat végén egy másik tálba kamillát tett. Ekkor Haris is visszaért, egy kupacba rakta a tüzifát és meggyújtotta.   
 Míg a víz forrásnak indult, Daemon és Haris elkezdte ismételni Ashan professzor óráján tanult szertartásokat. Először nem túl bonyolultakkal. Belerajzoltak néhány szimbólumot a földbe és elmormoltak egy varázs igét. A környezet hőmérséklete megemelkedett, egy pár másodpercig így maradt, majd hirtelen lehűlt. Daemon bíztatta Harist, hogy tartsa meg a varázst. A fiúnak kidülledtek az erek a nyakán, szemén egy pillanatra fehér csík siklott végig, akár egy kisülés, majd újra felmelegedett az őket körbevevő légburok. A vérfarkas kifújta magát, majd letörlte a jelekt. A burok kipikkant, s a meleg áramlatok tovább szálltak. A mintadiák megdícsérte tanítványát, aki kislányosan elmosolyodott. Furcsa reakció volt ez egy ekkora monstrumtól, de nem volt hozzászokva a szép szavakhoz. Viktor egy lyukas mellkasú szarvassal lépett be a rögtönzött táborba, a másik kettő inkább nem is kérdezett semmit.   
 Megbeszélték, hogy vátják egymást a tűznél és Daemon lesz az első, emrt ő készíti el az ételt. Daemon fölrakta főni a teát, amíg megnyúzta a szarvast. Az apróra darabolt hús hangosan rotyogott a lábasban; a fiú teát szürcsölve piszkálgatta, oda ne égjen. Forró levessel keltette a két álomszuszékot. Körbeülték a forró lángnyelveket, majd mikor hűlt egy kicsit, nekiálltak enni. Kanál és tányér híjján körbeadták a tálat és kézzel falatozgattak a főtthúsból.  
 - Figyelj Daemon, beszélhetünk Kraasahról? – Daemon felszisszent, mint akit megcsíptek, Haris pedig fölkapta a fejét az ismeretlen név hallatán. – Tudom, hogy kényes téma, de erről beszélni kell.  
 - Hogy is mondjam? Ő egy, ő egy hang.  
 - Egy hang?  
 - Igen egy hang a fejemben.  
 - Mindig is tudtam, hogy kettyós vagy, de mostmár bizonyítékom is van – szólt közbe tele szájjal Haris. A leves egy része végigcsúszott az állán és bepiszkolta nadrágját.  
 - Mint a lekiismereted vagy mi?  
 - Nem, ez teljesen más. Néha úgy érzem, hogy ő egy részem, de máskor pedig olyan, mintha egy önálló személy lenne.  
 *- Haló, talán azért mert az is vagyok?*  
 - Most is hozzád beszél?  
 - Igen. És nem éppen a jómodoráról híres – ordította az ég felé.  
 - Most komolyan beszólogat neked a hang a fejedben? Én elmennék egy orvoshoz a helyedben – folytatta a faraks, majd átnyújtotta Daemonnek a leves maradékát.  
 - Te kérsz Viktor?  
 - Köszönöm, én majd szerzek magamnak, ha itt végeztünk.  
 - Nevezhetsz kettyósnak és gúnyolódhatsz rajtam Haris, de ő volt az, aki segített megoldani a relytéjt tegnap.  
 - Bocsáss meg, de mi van? Saját gondolatai vannak vagy mi?  
 *- Igen, vannak* – jelent meg Haris egy hosszú fehér hajó, fehér festéssel bekent vörösbőrű lány. Ujjait végigtáncoltatta a jóllakott kutya vállán, akit kirázott a hideg. Az avarhoz hasonló mocsárszínű szemeivel Daemont pásztázta, aki majd hátraesett az ilyedtségtől. Mire pislogott egyet, már el is tűnt, akár egy árny.  
 - Mi történt?  
 - Általában csak az álmaimban jelenik meg, de most itt volt.  
 - Na jó, nekem elég volt ennyi mára – feködt vissza a puha pokrócra Haris.  
 - Van egy visszatérő álmom. Apám eltűnéséről és ő is benne van, de mindketten nagyon kicsik vagyunk. Olyan, mintha a képzelet és a valóság összemosódna.  
 - Az álmok már csak ilyenek pajti. Én nem tulajdonítanék különösebb figyelmet ennek. Kraasah egy érdekes talány, azonban nem a mai napé. Ha nem bánt, hanem segít én a helyedben még hálás is lennék. Ha belegondolsz, sosem vagy egyedül. Ez nem sokunknak adatik meg – tekintete beleveszett a sűrű erdei világba, majd szó lélkül felállt és elment.  
 *- Hallod, te gyíkarc? Legyél hálás.*  
 - Ó, fogd már be.  
 - Kettyós – horkant föl Haris, majd vissza is aludt.

֍֍֍֍֍֍֍

Will és Nessela a gajjbarikád résein át masírozott egyre mélyebbre a Makkacsin erdőség mélyére.  
 - Te, Nessela.  
 - Hmm? – Fordult a farkas felé, mire egy ág végigkarcolta az arcát. – Ó, bassza meg. Bocsánat.  
 - Akkor mos mi van közted és Viktor között?  
 - Hirtelen mindenkinek ennyire unalmasak lettek a mindennapjai, hogy az én magánéleti problémáimmal kell köszködnie?  
 - Akkor van valami probléma, igaz?  
 - Nem Will, minden teljesen rendben van, csak azt nem értem, hogy ez az anyátlan vérszopó mit koslat utánam, mikor egyérteműen tudtára adtam aznap este, hogy takarodjon az életemből – fújtatott frusztráltan a lány.  
 - Úgy érzem, hogy a bemutatkozás nem sikerült a legjobban a szülői háznál. De figyelj, ez még nem a világ vége.  
 - Igen? Ez még nem? És ahhoz mit szólsz, hogy majdnem megölte az apámat?  
 - Hóhó, álljunk csak meg egy pillanatra.  
 Wil ledobta magát egy nagyobb fa föld felett kúszó gyökerére, Nessela pedig odakuporodott mellé. Elkezdte a történetet, de nem Willnek mondta, csak a távolban figyelő semminek. A megérkezésük pillanatától egészen a házba való bezavarásáig minden apró részletet, majd nagy levegőt vett és megállt.  
 - És ez után mi történt?  
 - Mi történt volna? Majdnem megölte.  
 - Csak úgy kimentél és bumm, azt mondta, hogy meg akarom ölni az apád? – Különböző hangszineket használva mutogatta el kezével a jelenetet.  
 - Nem, te tuskó. Apa a földön térdepelt, ő pedig azokkal a bódító kék szemekkel, agyarakkal és a kezében egy vasvillával tartotta ott. Az a tekintet Will – tartott egy pillanatnyi szünetet, amíg kirázta a hideg. – Ölni akart, Will, tudom. Még soha nem láttam ilyennek.  
 - Ó, akkor te még tényleg nem ismered a jó öreg Viket. Ugye azt mondtad, hogy édesapád, Nessel. Ugye így hívják?  
 - Igen.  
 - Ugyebár ki nem állhatja a vámpírokat.  
 - Nem nagyon szereti őket.  
 - Szívesen megölné őket, igaz? – Kezdett jobban artikulálni és bólogatva igazolni saját állítását.  
 - Ebben már nem vagyok olyan biztos.  
 - Lényegtelen. Figyelj, az én meglátásom szerint Viktor egy rendes srác. Ő volt az, aki felkarolt, mikor ide kerültem. Ha nem adott volna önbizalmat, most egy szegény család fia lennék. Ami mellesleg vagyok is; de azt csinálhatom mellette, amit szeretnék: az éneklést. És nevelőintézetbe is kerültem. Kit érdekel? Viktor tanított meg arra, hogy ne pazaroljam el az életemet, hogy ne a sok szarságra gondoljak a mindennapokban. Persze, azokkal meg kell bírkózni, de mindig meg kell látni a szépet benne. Ha folyton csak a rosszra gondolsz, az életed elsuhan feletted és azt veszed észre, hogy a napjaid meg vannak számlálva – kezével egy vonalat húzott a lány feje fölött, amin Nessela elmosolyodott. - Ezt ő mondta kislány – boxolta meg a vállát.  
 - Ez mind szép és jó, de mire akarsz ezzel kilyukadni?  
 - Én csak azt mondom, hogyha a helyedben lennék, adnék neki egy esélyt. Ő volt az, aki beugrott a rókalyukba érted, azzal, hogy meglátogatta a családod, nem?  
 - Ezt még át kell gondolnom – mondta hosszas csend után. Will lehajtotta a fejét és megrázta.  
 - Figyelj Nessela.  
 - Nem Will, te figyelj. Egy nagyon jó barát vagy és értékel... – ekkor a fiú tenyerével befogta a lány száját, aki halkan sikkantott egyet.  
 - Hallok valamit – vette le vaskos kezét a lány vékony szájáról.  
 Az erdőből egy farkas ugrott elő, amit másik négy követett. Will szeme aranyszínben úszott és felmordult. Állati szócsatát vívott a két fél, mikor a sokkból ébredt parasztlány felsikoltott.  
 - Akármit történik, ne fuss – suttogta Will, de túl halkan, hogy a lány meghallja, így utána iramodtak. – Az istenek szerelmére. Mondtam, hogy nem fuss.  
 Üvöltve alakult át a fiatal lupus. Csontjai egy pár pillanat leforgása alatt eltörtek és újra kovácsolódtak. Pofája karjaiva és lábával együtt elkezdett nyúlni. Fehér szőr fedte be a testét az átalakulás végén. Mellső lábai hosszan nyúltak el, hátsó lábán ülve elérte velük a talajt; magassága mégsem változott. Elrugaszkodva szenvedésének helyéről iramodott a farkasok után. Sárga szemeibe ágyazódott elnyúlt írisze mindent látott, amit kellet.  
 A falka beérte Nesselát és körbevették. Lassú léptekkel, állkapcsukat csattogtatva közeledtek a sírás határán lévő lány felé. Ekkor ugrott közé és a biztos halál közé Will. Vicsorogva morgott a falka tagjaira, majd felvonyított. A kör széthúzott és egyetlen egy pédány maradt bene: a vezetőjük. Az alfával kellett megkőzdenie, hogy elnyerje a neki járó tiszteletet. A méretes példány nekiugrott Willnek, lendöletével földre terítve a fiút. Vadul harapdálva próbálta elkapni a torkát, de a hosszú karok megakadályozták. Szabad kezével elkapta az állat húsos nyakát és megemelte akár egy kiscicát az anyja. Lassan föltápázkodott. Az farkas még mindig veszett kutya módjára harapdálta a levegőt, de hiába. Will tiszta erejéből elhajította; egy közeli fának csapódott, nyekkent egyet, majd egy puffanás és mégegy. A farkas vértől áztatva feküdt a földön, por szállt föl a landolása helyén és a mögötte kidőlő fa nyomán. Az egyik megszagolta társukat, de az nem adott életjelet.   
 Will visszalakult és odament a falka megmaradt részéhez. Az eggyik odatartotta a nyakát, mire a fiú megsímogatta.  
 - Gyere ide. Mostmár nem bántanak. Bevett szokás ez nálunk a vadonban – mosolygott Will.  
 - Will, te pucér vagy és... és vérzik a karod.  
 - Oh, igaz is – takargatta férfiúi bájait. – És szegény párát is összevéreztem – nézett a hunyorgó, orrát nyalofató, vörös képű bétára.  
 A farkasok kíséretében mentek vissza a cuccaikért, majd az állatok elvezették őket a falkához. Nessela bekötötte hőse kezét, vacsorát csinált, majd lefeködtek a puha, meleget sugárzó farkasok közé.

֍֍֍֍֍֍֍

Belholwer és Ashery egy romos parasztház falai között leltek menedékre. Még eppen időben, hiszen az eső eleredt és a környéken kevés volt a menedéket nyújtó tömör levélernyő. A téglafal mészruhája foszladozott, s a cseréptető kalapján kissebb nagyobb lyukak éktelenkedtek, de semmi komoly kár nem volt a természet által elfoglalt építményen, amit varázslattal ne lehetett volna megoldani. Bent még épségben állt egy leharcolt ágy a sarokban és a kandalló is használatra készen állt. Csupán a rodhat étel bűze terítette be az amúgy üres, fapadló világát.   
 Ashery két követ tett a szoba közepére, amibe jeleket karcolt, majd sóval szórata körbe azokat. Míg Belholwer tüzelő után kutatott, az aster lány minden alapfokú mágiatudását bevetve igék után kutatott a fejében. Törökülésben, kezeti lábán pihentetve, ujjait egy pontra, a levegőbe koncentrálva kezdett el mormolni. A rituális kör tágulni kezdett, ahogyan a lány hangja erősödött. A védőbűbáj képezte pajzs egyre nőtt, vibrálva tört utat magának, s végül bevonta az egész házat. A pajkos szél nem kukucskált be többé a lyukakon; s a nedvességet pumpáló, indák, virágok, s levelek sokasága is szép lassan porrá lett a négy fa külső burkán.  
 A tűz melegséggel és meghittséggel töltötte be a szobát. A dugiba csomagolt étel már fött a tűzhelyen, a két fiatal elf, pedig karjaikat összefonva egymás ölelésében kerestek nyugalmat.  
 - Olyan békés idebent – csókolta meg a fiú a lányt. – Végre nem kell tartanunk attól a hülya kiskirálytól.  
 - Az a hülye kiskirály a jövőnk kulcsa Belho – súgta a fülébe sejtelmesen.  
 - Ezt meg hogy érted?  
 - Tudod, drágám, a történelem nagy személyiségei mögött mindig egy nő állt. Nézd csak meg Níviant. Mire ment volna Titánia nélkül?  
 - És Titánia mire ment volna nélküle? Egy erdőben bújkáló, csótányok közt fetrengő nimfa különb volna nála.  
 - Nyugodj meg Belho – csókolta végig a fiú nyakát.  
 - Elegem van az állandó bújkálásból.  
 - Még nem jött el a mi időnk.  
 - És mikor fog? Mikor már összeházasodtok? Vagy mikor már gyerekeket szülsz neki? Esetleg, mikor nagymama leszel?  
 - Ha az kell hozzá – tekintete jégszilánkként szúrta át a fiú által elképzelt buborékvilágot.  
 - Szökjünk meg. It van a lehetőség. Közel a határ, nem tart vissza minket semmi – pattant föl a rozoga ágyról.  
 - Ne nevettes – nézett végig undorral a fellelkesült elfen. Visszataszítónak találta ezt az oldalát. Azt az érzelemmentes, meghunyászkodó, még is a felszín alatt mesterkélő gazembert szerette, aki valójában volt. – Ha választanom kell a veled és egy ilyen lerobbant, sőt, fertőzöttekkel tömött romhalmaz vagy a Cadertor és a fényűző palotában leélt élet között, a te verziód mindig háttérbe szorul drágám.  
 - Akkor ennyi jutott nekem – jelent meg valami Ashery számára ismeretlen Belholwer szemében: a harag.  
 - De ez bőven több, amiről álmodhattunk ez előtt – fogta meg a fiú kezét. – Ketten irányíthatjuk a második legbefolyásosabb embert ebben az országban. Én, mint a felesége..., te pedig, mint a szeretőm.  
 - Szóval ez vagyok neked? A szeretőd? Egy névtelen ágyas, aki belevész a benned járt tömegek hadába? – Szabadította ki magát a lány érintéséből, majd elfordult. Arcát tépve, csípőre tett kézzel bámulta a levegőbe vesző lángokat.  
 - Ez most fájt drágám, de majdnem teljesen igaz; a végét leszámítva. Tényleg veled akarom uralni ezt a királyságot, de ami a szíved vágya, nem adhatom meg neked. Semmi személyes, ez csak a politika része – folytatta ugyan azon az undorodó hangon.  
 - Ha ezt akarod, hát legyen.  
 Belholwer elkapta úrnője nyakát közel rántotta magához.  
 - Engedj el. Ez fáj – feszengett a lány, de semmit nem ért.  
 Kezét szájára csúsztatta, összeszorította azt, majd megcsókolta. Nem érzelmesen, erőszakosan. Mondhatni „Semmi személyes” – gondolta, majd az ágyra hajította a lányt. Nagyot reccsent az elhanyagolt bútordarab. Por lepett be mindent. Ashery feltápászkodott, de Belholwer visszanyomta. A lány arcát a párnába nyomta, aki felsikoltott. A fiú levette nadrágját, s letépte a lány alsóneműjét. Megtörtént, aminek megkellett. Az úrnő szolga módjára nyögött fel. Mint akit vernek, mert almát lopott. Az urat nem érdekli, hogy a család nem kap eleget enni, ami az övé, az az is marad és nem tűr ellenvetést. Ahogyan a kétségbeesett szolga, Ashery is hozzászokott a helyzethez és elkezdte élvezni. A fájdalom különleges kéjt nyújtott a lánynak, ami egy nagybetűs érzés formájában végződött.  
 A nyögések abbamaradtak, s a furcsa páros nyugovóra tért. Senki nem látta történetüket, csupán a kandalló szájában lobogó lángnyelvek és a tűz emésztette ropogó faforgácsok. Csupán ők látták a szenvedést a szemekben, a kéjt a testeken; Csupán ők volztak szemtanúi mindennek, de ők megőrizték azt mindörökre.

֍֍֍֍֍֍֍

- Isserah, várj! – Próbálta a tempót tartani Cadertor.  
 - Ha akarsz valamit vedd föl a lépést.  
 A vörös ciklon összefont karral menetelt a zöld növények akadájai között; ügyesen kerülve azokat és társa pillantásait. Vele ellentétben a Kingthwig nemesi sarj majd’minden gajjban fölbotlott, bokorban fönnakadt, s ami csak érte, tépte a ruháját.  
 - Lehetetlen ebben a dzsungelben.  
 - Mi van? A parasztlány végre jó valamire?  
 - Ne csináld már ezt kérlek. Beszéljük meg.  
 - Most, hogy nincs itt a kis hercegnőd, rögtön beszélni akarsz? Tipikus.  
 - Nem errlő van szó. Áuuu. Egy ág belement a szemembe.  
 - Remélem ki is szúrta – lépdelt tovább csupán a felső testével kerülgetve az indák útvesztőjét.  
 - Nem, most komolyan. Áljj meg egy pillanatra. Ez vérzik.  
 - Úr isten. Nem mozogj – kapott észbe a sértődégeny Hephan. – Had nézzem. Jól van, csak egy karcolás. Nem lesz semmi bajod. Csak veled történhet ilyen, butuskám – Törölte le a zsebéből vett ruhakendővel a fiú szeme alatti sebből szabadult vércseppeket. Egy pillanatra megállt, mélyen a Cadertor szemébe nézett és beleveszett a látványba. Bódult emlékképek ugruttak szemei elé, amiből a fiú ajkai ébresztették fel, melyek ajkaira tapadtak.  
 - Ezt mégegyszer meg ne merd csinálni – csattant a pofon, de olyan arősen, hogy egy madárka felszállt egy közeli bokorból.  
 - A vérmérsékleted még a régi, látom – símogatta vigyorogva az arcán éktelenkedő vörös foltot -, de ez most tényleg fájt.   
 - Fájjon is, te szukafatya.  
 Szavak nélkül lépdeltek az ismeretlen felé, mikor eleredt az eső. Pár oda nem illő szóval illette az esetet Isserah, amit Cadertor megmosolygott, de nevetni nem mert. Nem akarta felhergelni a kalapács nyakláncát büszkén viselő nőstényoroszlánt. Órákon át meneteltek, de egy biztonságos helyet sem találtak a táborozásra. A nap lemenni készült, s a hajukból már úgy csöpögött a víz, akár a felettük elsuhanó mérges felhőkből. Isserah arcizmai megfaszültek, és száján szeméből folydogáló könnycseppek kezdtek folyni, melyek összeolvadtak az esővel, s belevesztek abba.  
 - Minden rendben van?  
 - Hogy lenne Cadertor? – Fordult a nap folyamán másodszor a gyűlölt személy felé. – Itt vagyunk bőrig ázva egy isten háta mögötti helyen, ahol azt sem tudjuk mit avgy hogyan keressünk. Ne is beszéljünk arról, hogy hála Asherynek az iskola szemében egy szolga vagyok és mindenki ebből a cseszett társaságból lábtörlőnek néz. – a hangja és ajkai remegni kezdtek, ahogyan hangaj egyre hangosabban szólt. - Miért rajtam kell levezetni a ki nem mondott szavakat a kapcsolatotokban? Miért nekem kell végignéznem azt, hogy hogyan mesterkélnek azok ketten a hátad mögött? És miért nem veszed ezt észre?  
 - Miről beszélsz?  
 - Hogy tehetted ezt velem Cadertor? Hogy tehetted? – ordibálva ütötte a fiú mellkasát, de olyan erőtlenül, hogy az meg sem érezte. – Én megbíztam benned, neked adtam mindenem, és te elárultál engem. – Bújt oda a biztonságot már rég nem nyújtó vállak oltalmába. – Hogy tehetted ezt velem? – Suttogta majd összeesett.  
 Cadertor felébreszteni nem tudta, így a vállán vitte a lányt, míg magához nem tért. A gödrög és dombok szabta növényekkel tűzdelt táj állatokban hiányt szenvedett. Ennek egyrészt örült a megtermett elf, hiszen nem kellett ragadozókkal bajlódnia, miközben ájult társát viszi a vállán; azonban éhes gyomra vacsora után kiáltott.  
 - Fordul balra – súgta Isserah Cadertor fölébe, majd visszaaludt.  
 Cadertor sokat vacillált, hogy ezek a szavak csupán egy lázálom szüleményei e, de végül beadta a derekát, hiszen veszíteni valója úgy sem volt. A fák egyre sűrűsödtek, így a sáros föld is egyre kevésbé volt vizes. A lombkorona takarásában tette meg az út maradékát, mikor pislákolni kezdett valami a távolban. Sietősebbre vette a tempót, de futni nem tudott, hiszen a szépséges Hephan minden ugrásnál nyögött egy nagyot. Végül odaért a tűzhelyhez, ahol egy kisseb csapatnyi ismerős fogadta őket.  
 - Innentől átveszem, hős lovag – lépett ki közülök Fiona, mögötte Nova tört utat. – Nagyon bátor és erős barátod van, tudod?  
 - Ezt hogy érted?  
 - Minden energiáját arra fordította, hogy üzenetet küldjön nekünk.  
 - Akkor ezért ájult el?  
 - Elmondása szerint amióta útnak indultatok, azóta küldi a jeleket. Csupán megfelelő távolságba kellett kerülnönk. De a féjdalom olyannyira elhatalmasodott rajta, hogy csak elméjének a palotájába bújva bírta elviselni azt.  
 Cadertor nem tudta mit mondjon, így inkább csak bólintott és hagyta, hogy a többiek végezzék a dolgukat. Két vaskos fából és egy ponyvából rögtönöztek ágyat az éledező Isserahnak. Az egész közösség körégyűlt, hogy lássák, mi történik. A leveleken kopogó eső hangjára és egy arcára hulló cseppnek köszönhetően ébredt fel végül. Karikás szemivel és fehér ábrázatával körbekémelelt, majd alig hallhatóan megszólat:  
 - Köszönöm, Fiona.  
 - Legalább mi, Jerrik tanítványai tartsunk össze – fogta meg a lány kezét fülig érő szájjal.  
 Isserah még egyszer végignézett az őt körbevevő barátokon. Nova és Fiona egy egy kezét fogta és idegesen símogatta azt. Vörös csíkként kanyargott arcán a boldogság, amint végigmérte a kis csapatot, aminek tagja lett csupán néhány nappal ezelőtt. Nem tudta, mi lesz a jövőben a sorsa, de életében először úgy érezte, hogy tartozik valahová. Még Cadertor savanyú képe sem tudta megszüntetni ezt az egész ernyedt testét feltőltő boldogságot, ám ez volt az utolsó amit látott, mielőtt újra álomba merült volna.

֍֍֍֍֍֍֍

A nappal eggyüt kelt a társaság nagy része és elindult tanáraik felkutatására. A farkasok szagok után nyomoztak, a jóstehetségek a jövendőt és mágikus jelenlétet kerestek, akiknek pedig Isten adta tehetségük híján voltak, csupán a nyomolvasás elsajátított jeleire hagyatkozhattak.  
 Ion és Arkan párosa nem nehezítette meg túlságosan a diákság feladatát, hiszen egy vemhes teknős is gyorsabban haladt a vénséges matektanár és a lusta főmágus párosánál. Mϋnor velük ellentétben élvezte a természet közelségét: a látássérült kisöreg minden második fűszálnál talált valami izgalmas kutatni valót. A madaraktól kezdve a szarvasokon át, egészen a hernyókig, minden érdekelte, ami él és mozog. „Mint egy elcseszett hófehérke” nyilatkozott róla Viktor, ahányszor csk tudott, de ezt sajnos rajta kívül, szok szerint senki sem értette.  
 Mindeközben Teron és Meedea akadájfutó versenyt rendezett a természet foglalta csatamezőn. A földből kiálló fémdarabok - melyek jobb korukban fegyverek vagy páncélok lehettek -, az utánuk kapdosó fák nedves, mégis szúros kezei és az orrukat csiklandozó párás levegő kitűnő körülményeket adott a már jól megszokott erőfitogtatásnak. A felfegyverzett, málhát cipelő testek minden lépését követően csörögve dobbant a föld.  
 - Nem kéne lassítanununk? – lihetget pár lépéssel elmaradva a vadászok vadásza. – A végén még nem találnak ránk a gyerekek, aztán miattunk buknak meg a vizsgán.  
 - Milyen lovagias. Ha az emlékezetem nem csal, a legelső órán a földbedöngölted majd mindegyiket, és a gyakorlati jegy adásánál sem nevezhettelek túl kegyesnek, most meg hirtelen szimpátiát érzel öregember?  
 - Öreg a te odulakó, fűszoknyát és gallymelltartót viselő hosszú, kókadtfülű dédnagyanyád kislány – szemében barna izzás gyúlt a harag mellet és leelőzte az ifjú harcosnőt.  
 - Haha – nevetett fel, de meg nem állt. – Tudtam, hogy csak egy kis motiváció kell neked apóka.  
 - Apóka a te...  
 A mondat végét már nem hallhatta, hiszen a forrongó vérfarkas már hallótávolságon kívülre futott. Pár órán át, még így futottak: Teron puffogva a távolban, Meedea magába folytva a nevetést, mögötte kocogott. Mikor végre utolérte, a Gren trözsbéli fenevad egy megtermett fa tövében pihegett. Táskájából előszedte pipáját és megtöltötte. A harcos szépség mellé ült. Elf méreteiből adódóan mellei pont szemmagasságba kerültek Teronnak, amit ő nem bánt.  
 - Nem fog ártani neked ez a sok dohány? A tüdőd, már nem a régi.  
 - Ez a tüdő már túlélt hálom nyilat és éftizedeken át taltó pipálást – megszipkázta a szájába dugott, hosszú fanyelet, aminek a végén felizzott a száraz dohány -; nem hiszem, hogy ilyen igősen már számítana akálmit is a mai difatos olvostudomány.  
 - Ahogy gondolod, öreg barátom – mosolyodott el, majd megölelte, aminek köszönhetően egy pillanatra igen kellemetlen helyzetbe került.  
 - Pigyelf Meedea – pöfékelt, majd kivette szájából a pipát. – Ma lesz a telihold második napja, a vadászok...  
 - A vadászok holdja, tudom.  
 - Akkor azt is tudod, hogy semmi esély sincs arra, hogy én ma ne alakuljak át.  
 - Csak nem féltesz? A hatalmas Teron, a vadászok vadásza?  
 - Épp ellenkezőleg, szeretném, ha ma velem futnál.  
 - Igazi megtiszteltetés lenne, mester – nevette el a mester szót a végén.  
 - Pimasz egy fruska vagy te Meedea.

֍֍֍֍֍֍֍

A második estén Neelana és Félix egy fű és földlepte kökupacban szállt meg, aminek csak belseje árulkodott arról, hogy ez hajdan valamiféle építmény lehetett. Egy bútordarabot sem találtak. A falánk idő feleésztette mindet – gondolta a vámpír. Mint minden normális élni akaró teremtmény tenné, először tüzet raktak. A megszeppent tanárnő, nem mert csöndben sétálni a tiszteletet parancsoló alak mellett, így egész úton be nem állt a szája. Mesélt Félixnek a gyerekeiről, a munkájáról azt osztályáró, s a legapróbb részleteig belemenően mindent kiadott magából, amit tudott.   
 Mire hosszú monológja végére ért, a tűz már lobogott a moha lepte építmény közepében. Az iskola történelem tanára kihítessékelte a kolegáját, akinek újra megindult a szómenése. A réseken kiáramló fény egy vibráló fénytüskékkel ellátott sündisznóvá változtatta az egész helyet, ami először elbűvölte, majd betapasztotta a fiatal anyuka száját. Visszatérve az előre bekészített húst egy nyárson áttűzve néminemű zöldség kíséretében elkezdték sütni.  
 - Ez teljesen olyan, mint az iskolai táborokban, nem? Vagy legalább is, én így képzelem el. Összebújva nyárson sütögetünk és rémtörténeteket mesélünk a diákjainknak – kuporodott összébb Neelana. A nagy lánggal tomboló tűz megcsillant nedves szemin. Bámulta azt, kereste a meg nem tapasztalt emlékeket; de csak fájdalmat és szenvedést látott, melyet még a lángok sem tudtak felemészteni.  
 - Tudja Neelana, én csodálom magát. Mindazok után, ami magával törént a vad keleten, az a sok veszteség, az álmatlan éjszakák... Nem is beszélve arról, hogy ezt nyolc csöppséggel együtt csinálta végig... És maga mégis küzd tovább. Letehetné a fenekét egy Terren nemes bőrkanapéján, mint ama hős megmentő legújabb játékszereként, de ön nem ezt tette. – A szép szavak hallatán Neelana még jobban összehúzta magát és lányos pír ült ki az arcára. Kisvártatva kanyargó, pikkelyes farka is előbukkant és kígyó módjára tekergett háta mögött. – De hadd kérdezzem meg, hogyan tudja ignorálni ezt a szellemi fertőt?  
 - Mire gondol Félix?  
 - Elnézést, hogy fölzaklattam, biztosan nincs kedve egyik háborús zónából a másikba esnie.  
 - Most már kíváncsivá tett – állt meg a tekergő kígyó-, ha hozzákezdett, fejezze is be.  
 - Tudja, hogy én az első pillanattól kezdve támogatom a kint maradt társaink segítését; így került maga is a szerződés oltalma alá.  
 - Igen, a vámpír és más nemű paktum, jól tudom. Hova akar kilyukadni?  
 - Bár a hangomat nem hallatom, figyelni jól tudok, és amit látok, amit hallok, az aggaszt. Amit hallok, az némaság; és nem az a fajta, ami a politikai pártatlanságra vonatkozik. Minden Orrian eltűnésével kezdődött. A beáramláspárti szószólok nyom nélük felszívódnak.  
 - Arra gondol, hogy a törpök szótlanságra kényszerítik őket? Biztosan zsarolják a királyt Kroll-hercegség nyugati gátjainak lezárásával.  
 - Én ilyet egy szóval sem mondtam; viszont ennek örülnék a legjobban. Egy kisebb belviszályt még el lehet tusolni.  
 - Azt igen, de egy egész kereskedelmi útvonal lezárását nem.  
 - Ebben igaza van.  
 A meleg, otthonos hangulat egy pillanat alatt fagyott meg. Némán, saját gondolataik rabjaiként folytatták az ínycsiklandó falatok elkészítését. Az eddig biztonságos, új világ, melyet teremtettek, meginogni látszott és ez elborzasztotta mindkettőjüket. A Neelana szájából kicsöppenő nyáldarabka lehelt új életet a párosba. A méreg tartalmú csepp a tűz közepére hullott, ami pöfékeve köpte vissza azt. Riadtan ugrott hátra az ember formájú baziliszk, amin a fiatal matuzsálem nagyon jót nevetett. Olyan jóízűt, amilyet Neelana még nem látott, s ezen a mély, tüdőből feltörő muzsikán ő is kacagni kezdett.  
 Piros csíkként mászott be a fény a leharcolt épület ajtaján. Kilépve Félix rettegve nézett végig az égbolt színes vásznán. A telihold rikítóan vörös fényével fedte be a fent ragyogó csillagok halvány pontjait. Visszarohant és keresgélni kezdett a táskájában.  
 - Van valami gond?  
 - A vérhold és a telihold egy napra esett. Ezzel még én sem számoltam.  
 - Ez miért olyan nagy baj?  
 - A telihold erősíti a vérfarkasokat, a vérhold fokozza a vámpírok vérszomját; s ha ez a kettő egy azon időpontban következik be, a hatás exponenciálisan növekszik.  
 - Viktor és Haris! – fejét fogva járkált föl alá a teremben.  
 - Pontosan. Nem tudom, hogy mi lesz, ha ez a kettő egymásnak ugrik. A farkasok mérge képes végezni egy vámpírral; persze az idősebbeket csak elgyengíti.  
 - Azonnal meg kell keresnünk őket!   
 - Meg is van – kapott elő egy sűrű, fehér löttyöt tartalmazó fiolát. – Kutyatej elixír.  
 - És ez mire lesz jó? Ezzel csak megöljük Harist vagy Willt vagy akármelyik társukat.  
 - Az átalakult vérfarkosat marja, akár a sav, de nem halálos. Emberformájukban pedig csak allergiás reakciót vált ki belőlük; de amiért igazán kell nekünk...  
 - Az a semlegesítő hatása.  
 - Pontosan Neelana kisasszony. Nem hiába maga az alkímiatanár iskolánk falai közöt.  
 - És Viktor túlélhet egy ilyen támadást?  
 - Telihold és vérhold idején? Én inkább nem várnám meg a választ.

֍֍֍֍֍֍֍

- Most komolyan megint meg akarsz állni? – szólt a bokor mögött vizelő Harisnak Daemon.  
 - Gyrosabb az anyagcserém, mint nektek. Miért nem lehet ezt fölfogni? – válaszolt vissza grimasszal az arcán.  
 - Ne is törődj vele pajti. Csak megjelöli a területét. Szokásuk... – a félelf megmosolyogta barátja bugyuta viccét.  
 - Attól még, hogy nem vagyok egy szörnyeteg, akinek még ürítenie sem kellett az elmúlt másfél nap folyamán, nem kell kötöszködni.  
 - Hát, drága farkasom, a mondás is úgy tartja, hogy a vér nem válik vízzé – nevetett föl hangosan Daemonnel egyetemben, s ezt már a megtermett Aien rekeszizmai sem bírták megállni – nem szóltak egymáshoz egy darabig. Az apró leveleken végigfolyó vizelet süvítése tette még kínosabbá helyzetüket. Madárka csiripelt a távolban, kicsit enyhítve a feszült placcsanások mivoltát, mikor Viktor megtörte a csendet.  
 - Beszélünk végre a Jerriknél történtekről, vagy továbbra is magatokba fordulva elmélkedtek róla?  
 - Én nem gondolkozok rajta. Inkább próbálom elfelejteni – borzongott meg Haris.  
 - Én is egyet értek. Legszívesebben kitörölném az emléket a fejemből.  
 - De miért srácok?  
 - Olyan visszataszító volt. Hideg és furcsa. Mintha nem én uraltam volna a testemet.  
 - Igen, épp ez a lényege egy megszállásnak – magyarázta, mint aki a téma szakértője. – Ez bizonyíték lehet arra, hogy vannak még értelmes lények a túlvilágon.  
 - Nem tudom, mi izgat ebben ennyire téged Viktor, de borsódzik a hátamon a szőr – Haris nagyon ritkán nevezte az általa megvetett személyeket saját nevükön. Különleges alkalomnak kellett lennie, ha így tett; és ez most az volt. A földet rugdosta, kezét kabátja zsebébe rejtette és bámult lefelé.  
 - Miért vagytok így betojva ettől az egésztől? Hát rólunk szól ez az egész.  
 - Micsoda? – lepődött meg Daemon.  
 - Pont ezért félek Viktor – tekintett föl Haris, mit sem törődve a mindentudó félelf pillanatnyi zavarával. – Beismerem, oké? Félek, egyenesen rettegek. Az a gondolat, hogy a volt barátnőmet egy ilyen kis gizda pakolja hátulról; nyomorult egy érzés. Már meg ne sértődj.  
 - Ugyan; már hozzászoktam – legyintett.  
 - De az, hogy valami elfeledett nevű istenek tudják, micsoda idejön és elpuszítja még ezt a földet is... Azt, amin kívül más már nem maradt a világon... Ez az, ami elborzaszt.  
 - Ebben ne legyél olyan biztos – grimaszszerű mosollyal bámulta a Haris által összetúrt földet; mint aki nem akarja árulkodó tekintetét megosztani a többiekkel.  
 - És ha belegondolok, hogy tőlem függ... Hogy tőlem függ, hogy mi fog történni... Nem... Én ebből nem kérek – folytatta ismét nem törődve az őt érő ingerekkel. Kezei ökölbe feszültek, és remegtek. Talán az idegességtől, de lehet, hogy az imént említett félelelemtől; maga sem tudta. De egy dolog biztos volt: tehetetlenül rángatózott és ezzel nem tudott semmit sem kezdeni; úgy ahogyan azzal sem, hogy a jövő terhe az ő vállát erősebben nyomja. Viktor végignézett a meredélyen.  
 - Úgy érzem az utunk innentől lesz zűrösebb.  
 A vámpír elé táruló lankás völgy egy tömör erdőként bámult rájuk. A természet színeibe vesző ösvényeken vastag köd barangolt, néhol felkukkantva a zöldellő levelek között, majd alábukva sűrű tengerükbe. A déli nap fénylő sugarai nem tudtak átjutni a növényeket takaró, gomolygó pajzson.  
 Haris felhúzta nadrágját, kitekintett a messzeségbe és elkáromkodta magát. A meredek sziklaháton haladtak tovább lefelé a szürke ismeretlenbe, ahol már valami várta őket.

֍֍֍֍֍֍֍

Az erdő nyirkos ködfátyolba öltözött azon az estén. A hold hideg fénye reflektorként világította meg az alkalomhoz öltözött természetanyát. Will és Nessela hunyorogva mászkáltak a sűrű foltok között, menedék után kutatva.  
 - Ma van a legerősebb telihold, Haris biztosan át fog változ... A kurva életbe! – csapta arcon egy rakoncátlan ág.  
 - Jól vagy?  
 - Persze, csak nem látok rendesen ebben a nyomorult ködben. Szóval kíváncsi lennék, hogy Viktor mit fog ezzel kezdeni vámpír létére. Hogyha már így fölhoztuk Viktort témának.  
 - Hoztuk?  
 - Legalább gondolkoztál rajta?  
 - Az igazat megvallva Will, annak örülnék, ha nem ezen gondolkoznék. Ezzel fekszem, ezzel kelek, ezzel álmodok. Haragszom rá; és nem tudom, hogy meg tudok-e bocsájtani neki; de az biztos, hogy hiányzik.  
 - Jól van, akkor beszéljünk másról – simította végig a lány hátát, amitől Nesselát kirázta a hideg. Ez a kellemtlen érzés eszébe juttatott egy még kellemetlenebb kérdést.  
 - Te mit hallottál Orrian-ről? A karunkon nagyobb a csönd, mint a téli szántón.  
 - Orrian? Kb. ilyen magas – húzta végig kezét a vállán -, ráncos képű és fülű, mindig görnyedt a háta és megvetően mér végig minden diákot, aki csak a szeme elé kerül?  
 - Igen, róla van szó.  
 - Csak annyit tudok, hogy kiráz a hideg, ha azt a vén elfet meglátom; és azt, hogy év eleje óta szerencsére nem futottam vele össze.  
 - Akkor nálad is holtágba futottam. Biztos nincsen semmilyen pletyka vagy szóbeszéd esetleg...  
 Az előttük lévő párakupacból morgó hang áradt; amit egy karmokkal tűzdelt kéz csapása követett. Nessela felsikoltott, de Will még időben ugrott elé. A hegyes képződmények végighasították a hátát. Aranyban izzó szemkkel vonyított fel a fájdalom hatására; majd ellökte a lányt.  
 Nessela hátraesett és bele ütközött egy fa törzsébe. Kábán kapott feje után. A fájdalomtól kettőt látott mindenből; ami nem volt túl sok a közeli tóból fölszálló tömör párának köszönhetően. A húsba maró mancsok és a felszakadó bőr hangja csak még borzasztóbbá tették ezt az agóniát. Egy barna szempár meredt rá a homályból, amihez hamarosan társult egy fogakkal tömött megnyúlt, ordas szőrű pofa. Nyáladzva közeledett a fenevad. A lány csak hátrálni tudott. Egy idő után belebotlott a fába és nem tudott tovább menni. Kezeivel a nedves kérget ölelte; szemét lehunyta páni félelmében. Ekkor susogó hang törte meg a gyilkos morgást, majd egy csattanás, ami egy nyekkenéssel párosult; csak úgy, mint az elmúlt estén. Will állt előtte földig érő mancsaival és egy mélyebb, más környezetben ijesztő hangon szólalt meg lihegve.  
 - Egy megvan, de érzek egy másikat is.  
 - Ne hagyj itt, kérlek. Nagyon kérlek, nem akarok egyedül itt maradni – szipogott a lány. Arcát könny és takony fedte.  
 - Pattanj föl a hátamra; de belém ne töröld az orrodat, értetted? Egy élet kimosni a fikát a bundámból – mosolygott rá a Gren vadász, ha ezt lehet annak nevezni.  
 - Köszönöm Will – tápászkodott föl nevetve, de hangja még mindig csukladozott. Mivel a lupusok nem voltak magasabbak át nem alakult testvéreiknél, Nessela úgy festett a fiú hátán, mint egy kismajom, akit cipel az anyja. Óvatosan, és halkan lépdeltek, már amennyire lehett egy lihegő farkasnak és egy megszeppent emberlánynak. A vérfarkas feje járt, akár a kasza egy paraszt kezében; orrcimpái szüntelen információ után szaglásztak, de semmi. Csöndben másztak végig a völgy bölcsőjében, mikor oldalról beléjük ütközött valami.  
 Nessela háttal érkezett a lucskos földre; mozogni alig bírt. Will a megmaradt rémséggel birkózni kezdett.  
 Rúgva karmolt az ellenfél. Izzó tűz járta át a testét, mely nem akart mást, csak gyilkolni. Amint tisztult a kép, Nessela észrevette, hogy a csapzott bunda sebes, gennyes bőrt fed; a tartása pedig kicsavart, egészen természetellenes volt. Minden egyes levegővétele karcos volt, beteg. Ekkor esett le a lánynak.  
 - Ezek fertőzöttek – suttogta, majd üvöltötte. – Ezek fertőzöttek!  
 A homályszülött izmos lábai megfeszültek és földrekényszerítette az átalakult diákot. Diadalittasan vonyított, miközben egyre mélyebbre nyomta áldozatát a nedves földben. Ekkor egy ütés csattant a dög állkapcsán, ami darabokra törte azt.  
 Viktor érkezett meg, mögötte futott Daemon és Haris. A homályszülött hangot adott nemtetszésének; ami alsó állkapocs híján, csupán egy visszataszító gargalizálás lett. Társa is feltűnt a láthatáron, akivel a létszámfölény láttán visszavonulót fújtak.  
 - Hát te hogyhogy nem változtál még át? – pattant föl Will, mintha mi sem történt volna.  
 - Nem tudom – Haris barnán izzó szivárványhártyája mögött félelem lapult.  
 - Nem számít, el kell kapnunk őket.  
 - Most az egyszer egyet értek.  
 - Ülj fel a hátamra.  
 - A te hátadra?  
 - Az ég szerelmére; az életben egyszer ne picsáskodj és csináld azt, amit mondok.  
 Kelletve magát, de bólintott a törzs várományos vezére. Will négy lábra ereszkedett, s megvárta, míg társa a hátára ül. Haris belekapaszkodott a dús, fehér sörénybe, majd elrugaszkodtak. A fákon vastag vágások maradtak, amint a lupus végigugráva rajtuk eltűnt a zöld homályban.  
 Viktor elsőként rohant a sokkban remegő Nesselához és karjaiba vette. A halálfélelemtől pityergő lányt még így is gyönyörűnek találta. Nedves arcára tapadt göndör tincseit, elkotorta onnan, miközben az próbált kommunikálni.  
 - Sa...sa...sa...sajnálom Viktor. Mihindehen csa...csak is az éhén hi...hi...hibám.  
 - Miről beszélsz?  
 - Huh – kifújta a levegőt. Megnyugtatta, hogy a fiú karjaiban van; a remegés is elmúlt. – Sajnálom, hogy oda vittelek, hogy nem hallgattalak meg, és hogy magadra hagytalak, mikor szükséged volt rám.  
 - Ugyan Nessela.  
 - Nem, most hallgass végig. És legjobban azt sajnálom, hogy apám és igazándiból az égész családom által belémvert dogmák miatt nem tettem meg ezt – ajkát Viktoréra tapasztotta hirtelen, de lágyan. A fiú visszacsókolt, majd Nessela lassan elhúzódott. A nedves tincsek közül pár rakoncátlan Viktor mosolyra fordult szájára és a szeme alá ragadtak. Ezen felnevetett és elhessegette a kósza szálakat.  
 - Úgy érzem, én már, nem kellek ide - állt arrébb zsebre tett kézzel Daemon.  
 - Dehogyis nem kellesz ide – pattant fel bizonytalan lábakkal és az adrenalintól botlatozva hullott a félelf nyakába. – Megmentettetek és ezért örökre hálás leszek – adott egy cuppanós puszit a nyakára, amitől libabőr futott végig a kezén.  
 Vörösbe borult az ég, új színnel borítva be az ismeretlen erdőséget. A környék megtelt halállal, ahogyan a tiszta holdvilág pirosra fordult. Viktor felkapta a fejét, arcára aggodalom ült.  
 - A tó egyenesen lefelé van, itt a közelben. Ott találkozunk – suhant el kérdéseket hagyva maga után. A zavarodott páros mást nem tudván útnak indult az Elátkozott vizű tó irányába.

֍֍֍֍֍֍֍

Fénylő parázs és csillogó jég borította a tisztást körbeölelő fák elrothadt törzsét. Hamu szállt a forró fuvallatok szárnyán. Átlátszó, kemény réteget vagy fonnyatag külsőt öltött levelek borították a vérrel felfestett hadszínteret.  
 Nova, fejét fogva feküdt egy érintetlen fa takarásában. Sípolást hallot a nagy lökéshullám után, majd elájult. Ez volt az utolsó emléke. A sípolás, mely eltömítette hallójáratait, nem szűnt; de legalább már már magánál volt. Elvette kezét a fájó pontról. Szeme előtt megkettőződve csöpögött a vér ujjai közül, amiből az öt helyett szintén tizet látott. Megrészegítette a fájdalom; már nem érzett nyomást a fejében. Földre csapta a kezét piszkító vörös nedvet és körbekémlelt.  
 A távolban meglátta az első áldozatokat: a táborba betörő homályszülötteket, akiket a környező fákkal együtt halálra pörköltek a mágusok. Az elszenesedett testek egy nagy kupacba rendeződtek, melynek felszínén még pislákolt valami sárgás-vöröses néhol. Akár egy elbaszott tűzhely – gondolta, majd a szájára kapott a ki nem mondott szavak után. Csupán akkor szitkozódik, ha többet iszik a kelleténél - leeresztette vékony ujjait, melyek vérrel kenték be elnyűtt arcát -, de ez a helyzet kivételt képezhet. Az tisztás többi részét jégtorlasz zárta el, amit áttörtek.  
 Az olvadozó szilánkok terítette megfehéredett sáron nyíllal teletűzdelt és karddal levágott szörnyszülöttek hevertek. A rajtuk ejtett halálos sebek eltörpültek a testükön tátongó nyílásokhoz képest – némelyből még most is áradt a sűrű, sárga színű genny. Bőrük hulla fehér volt a kezdetektől fogva, szóval ez sem változott túl sokat. A kitágult pupillák egyenesen rá bámultak, kivétel nélkül. Kirázta a hideg; nem érezte magát biztonságban. Fejét elfordította és észrevette a tábor halottait is. Csatasorba rendeződve hullott el az egyetem büszkesége. Szabájtalan V alakban hevertek élettelen testeik; akár az égen a madarak. Fiona volt az első, a sorban; s az egyetlen, aki emelt fővel távozott. Arca a csillagokat nézte; a helyet ahová tartozott. Többi társuk a sárba taposva feküdt. Nova inkább bele sem gondolt, hogy élve vagy halva kerültek lucskos sírjukba.  
 Mind emögött, az életben maradtak gyászoltak. Egymás karjaiban bőgtek, vagy szitkozódtak; hibáztatva minden evilágit és azon túlit. Az ismeretlen arcok között észrevette Isseraht, aki szintén nemrég tért magához. Vékony hangon sikított fel, amint meglátta Fionát; vagy legalább is, ami maradt belőle. Odaszaladt, Cadertor észlelve, hogy társa felébredt álmából, utánaeredt és elkapta. Zokogva hullt térdre a barnára száradt hajú elflány. Méregzöld szemében csillogtak a könnycseppek; elcsukló hangon ordibált. A szavak agóniája egyre érthetetlenebb hörgésbe fordult és lassan elhalkult, amint Cadertor a karaiba fonta és cuppanva ült le mellé a véráztatta földre.  
 Füst nyumult végig Nova torkán; egészen a tüdeje mélyéig, mikor egy feketére égett faág placcsanva hullt alá a magasból, szétfröcskölve a bűzölgő masszát. Senki sem sikított vagy ugrott el. Mindenki csak bámulta az elvesztetteket. Messze volt a fadarab ahhoz, hogy eltalálja a lányt; de épp elég közel, hogy köhögőrohamban törjön ki tőle. Könnybe lábadtak bágyatag pillái és majd meg fulladt a tömör füsstől. Pár perc alatt lenyugodott ingerelt tüdeje és nagy levegőt vett. Hátra dőlt a vaskos tölgynek nyomva hátát, és oldalra fodította a fejét.   
 A közeli égert körbeölelő bokrok megmoccantak. A moccanásból mocorgás lett, a mocorgásból pedig rázkódás. Három véres pofájú homályszülött lépett elő az erdő takarásából. A közeli testeken kezdtek el nyammogni. A tőle legtávolabbi vele szemben guggolt a test mellett - egy elf. Egyik füle hiányzott, a másikat karomnyomok tűzdelték. Eszelős szemei elesett társa rothadó kezét páztázták; melyet egy laza mozdulattal letépett, majd hatalmas darabot harapott ki belőle. Undorodó grimasz ült ki a lány arcára, s elkezdte keresni a kiutat. A másik egy félig átalakult farkas volt. Csapzott szőrű mancsain kívül majd minden emberi volt rajta – csak az az eszelős tekintet nem. Az éles karmok játszi könnyedséggel vágták át a húst, majd törték át a csontot, s kapták ki a fekete és barna foltok csúfította szívet. Éppen bekapni készült az ínycsiklandó falatot, mikor közelebb lépett a harmadik. A monstrum kétszer, ha nem háromszor akkora volt, mint a másik kettő. Zöld színű bőre alatt sorvadt, de minotauroszhoz illő izomzat vonult végig. A másik kettővel ellentétben a testén éktelenkedő lyukak sokkal kisebbek és elenyészőbbek voltak – abban az irritálóan agresszív tekintetben egyezett csak meg velük. Elkapta a farkast a csukjáján rothadó lyuknál fogva, mire az felvonyított. Úgy hajította el a nemes étektől, mintha csak egy kavics volna; de nem olyan erővel, hogy az szörnyet haljon. A másik kettővel ellentétben ez nem viselt ruhákat. Úgy harapott a bomlásnak indult szívbe, mint más a frissen szedett almába; de a szemét nem hunyta le közben.   
 Nova kúszni kezdett a többiek felé, akik szemmel láthatóan nem vették észre az aréna szélén falatozgató ellenséget. A sár slattyogva csúszott el a feneke véste nyomon, hátán hordozva a vörösre festett vizet. Erre a fület sértő hangra figyelt fel a monstrum. Hirtelen hátra fordult, melybe beleremegett a fonnyadt bőre és lábai között lógó nemiszerve. Megrohamozta a hercegnőt, míg a másik kettő hozzáférhetett a meggyalázott hullához. Nova felsikoltott, mire a többiek is észrevették a nagy, zöld veszedelmet. A gyász helyét felváltotta a pánik. A társaság nagy része az erdőbe menekült, amíg az ottmaradtak – köztük Isserah és Cadertor - felvették a harcot. A tisztásról áramló szag odavonzotta a dögevőket, így újabb homályszülöttek jelentek meg a fák képezte kapukban, így velük kellett törődniük.  
 A zöld izomkupac nekifutásból rúgott a lány bordái közé, aki vért köpve gurult arrébb. A lendület és a méret alapján azt hitte repülni fog. Úgy látszik, mégsem olyan erős, mint amilyennek látszik – gondolta, de a nagyobb levegővételeknél feltörő vörös buborékok nem erről árulkodtak. Levegőért kapkodva kúszott minél messzebb a homályszülöttől, de az elkapta a torkánál foga és megemelte. Látása elmosódott, ahogy a szorító ujjak megvonták a fuldokló lánytól az éltető oxigét. Nagyra nyitotta a száját a monstrum és Nova keze felé kapot; mikor újfajta érzelem türköződött a feje közepén ülő eszelős golyóbisokból: nem volt ez más, mint a meglepettség. Elengedte Novát, aki placcsanva omlott a mocsokba. Egy hatalmas lyuk tátongott a szörnyeteg gyomrán, amit kezével próbált takargatni. Pár pillanattal később egy férfi tűnt fel mögötte és a szörny feje leesett a helyéről.  
 Vajon Daemon az? – futott át a gondolat bódult agytekervényein. – Nem, Daemon nem tudna ilyet tenni. Ismerem. Ő olyan kedves, olyan gyámoltalan, oylan egyszerű. Valaki másnak kellett lennie. Valakinek, aki erős és bátor. Valakinek, aki meg tud menteni, aki vigyázni tud rám. Valakinek… valakinek, akit szeretek.  
 - Jól vagy Nova? – lépett oda a rövid, barna hajú farkas. Szemébe láng égett: a harag és a félelem lángja.  
 - Jól vagyok – suttogta Nova alig hallhatóan -, szerelmem.  
 Haris egy pillanatra hezitált, a lány nyitott ajkait és lehunyt szemét bámulva, de végül nem csinált vele semmit. Fölkapta az ernyedt testet és odavitte a többiekhez. Ujjainál összevart, szakadt bőrkabátján kioldotta a csatokat és ráterítette a lányra. Ekkor érkezett meg Teron és Meedea.  
 - Mi történik itt? – nézett körbe a mészárszéken Teron. Meedea nedves szemei elkerekedtek, kezét az arcéra tapasztotta, s egy pár pillanatig rekeszizmai mozdulatlanok maradtak.  
 - Homályszülöttek támadtak a táborra, gondolom. Mi is csak most értünk ide – felelt Will, még mindig fehér bundájába bújva, amíg Haris betakargatta a hercegnőt. Meedea letörölte a szemében megjelent pár cseppnyi fájdalmat és mereven bólintott. Hideg tekintettel mérte végig az ellenséges hordát, majd bekapcsolódott a harcba.  
 - Teron, segítsen a túlélőknek, mi elcsaljuk őket – kapcsolódott be Haris.  
 - Ti kis taknyosok egy horda homályszülött ellen? Esélyetek sincs. Darabokra tépnek téged. Még a saját anyád se fog rád ismerni, tacskó! Érted te egyáltalán, hogy miről beszélsz? – ordított a kétségbe esett tanár. Nem tudta felfogni, hogy történhetett meg ilyen. Hogy kerülhetett Ainonnan szent földjére Homályszülött. És hogy veszhetett el ennyi ártatlan lélek.  
 - Minden tisztelettel tanár úr, de maguknak mennyi van? – hangja hűvösen és nyugodtan szólt. Nem kapkodott, mindent átgondolt. - Egy csapat elsőévesnek és egy kiöregedett vadásznak egy harcossal az oldalán. Nem, ez így nem fog működni. A számok lehet, hogy ellenünk vannak, de gyorsabbak vagyunk náluk. Elcsaljuk a nagyját, ameddig maguk elbánnak a maradékkal.  
 - Ez kész őrültség. Nem fogok egy bakát a csata első sorába küldeni! Majd megyek én.  
 - A csatamező körbevesz minket. Hát nem látja, hogy elkésett? Amúgy is, maga sánta. Jól titkolja, de minden egyes lépés, amit megtesz, fájdalommal jár. – Teron arcán az imént említett fájdalom grimasza húzodott végig e szavak hallatán. - Az egytelen esélyünk, ha hagyja, hogy ezt mi intézzük el.  
 Teron hosszas gondolkodásba kezdett, amiből kizökkentette a harcos fiatalok és a veszett fertőzöttek kavalkádja. Morgott valamit az orra alatt, de végül bólinott. Bekenték magukat a dögök húsával, ami láthatóan vonzotta a bestiákat. Haris visszapattant Will hátára és torka szakadtából kiabálni kezdett – Erre gyertek, ti rusnya dögök! Itt a finom husi! – Körbeszaladtak a holdvilágban fürdőző tisztáson, felkavarva a magukra vett szagot. A terv bevált. Minden egyes megtett körrel egyre több agyatlan rém eredt a nyomukba. Mikor már csak egy falkányi maradt a hordából, Will felugrott egy fára és karmaival kapaszkodva lendült tovább a törzsek képezte ösvényen.   
 A horda semmivéfoszlott a sötétség fátylán. A megmaradt pár homályszülöttet – köztük a holttesten nyammogó félfülű elfet és degenerált vérfarkassat – hamar levágta a haditanszék két kihelyezett tanára. Mindenki az elhullottakat bámulta és magába szállva elmélkedett; mikor a hold színe vörösre váltott és vérengző fényével töltötte meg a búskomor mészárszéket.

֍֍֍֍֍֍֍

Luna és Aomaon párosának egyre hevesedő eszmecseréit berekesztette a sűrű erdő barikádja; melyen egyre nehézkesebb volt az áttörés. Az akrobatikus mozdulatokat végző elfet irigyelte a hajadon farkas, s elgondolkozott nőiessége hiányán a karcsú alak kecses mozgását látva. A milliónyi barna kar szorítása egy idő után enyhült, egyenesen lágy ölelésbe fordult; amint a levelek képezte lyukakon átmasírozó holdvilág vette kezébe az irányítást. Ez a fajta érintés mindkét félben vacogást keltett az elmúlt éjszakán, de nem most. Vaskos, medveszőr kabátjuk, nyúlszőrrel kitömött nadrágjuk és a Luna által levadászott róka prémje, melyet kiskora óta zsákmányként visel hideg éjszakákon, kizárták a támadó fagy apró katonáit; s így eltakart, ám megsebzett bőrük is végre nyugovóra térhetett a fényes fürdőben.  
 - Azt mondtad, hogy te még az őshazából származol – nyújtóztatta ki tagjait Luna -, szóval mesélj: milyen volt az első találkozás.  
 - Mármint a törpökkel? – lazított kicsit Aomaon is a tempón, bevárva a válláig érő leányzót.  
 - Uhumm – biggyesztette le ajkait kiváncsi tekintete alatt.  
 - Tudod, ez egy remek történet – révedt a távolba, mint ki előtt megjelennek az elmúlt idők meséi. – Nagyon nehéz volt az élet, kint a vadonban... Akarom mondani homályban. Annak idején mi nem ezekben a rideg kőketrecekben éltünk, hanem a természet bölcsőjében. Tisztelettel adóztunk Gaiának és ő ezt bőkezű jutalommal hálálta meg. Persze, már akkor is voltak, kiket megrészegített a hatalomvágy és más eszközök után kutattak. A többi nemzettség a fém rabszolgájává vált; csupán a bölcsek maradtak meg a hagyományoknál; így nekünk volt a legnehezebb elfogadni a költözés velejáróit. Én sajnos akkor még nem láttam meg a napvilágot, de kicsiként rengeteg történetet hallottam a nimfák és entek védelmező seregeiről, a hatalmas fölbe vájt és fákon csüngő, vagy éppen azokkal együtt nőtt citadellákról... Csodálatos lehett.  
 Elhúzva a hosszú levélajtót, kiértek egy tó melletti tisztásra. Az elátkozott vizű tó olyan tiszta volt, mint a frissen készült cipó, mint a használatlan huszárbakancs, mintha... mintha tiszta lett volna; nincs erre jobb szó, nincs erre más szó, csak az egyenes, csalhatatlan tisztaság... Talán túlságosan is az volt. A szél lágyan fodrozta a hullámokat, felhabosítva azokat, majd nekitolva a homokos, kavicsos partnak; gyengéden, óvatosan rakva a szemcsék közé; akár egy kisdedet, mikor jászolba tesznek... S vitte azt a jászolt a víz, vitte a távolba, vitte a tengert imitáló víztömeg közepébe, majd lenyomta az aljára, hogy ott lelhessen békességre, míg újra nem kezdődik az egész. Lunát kirázta a hideg.  
 - Mi a baj?  
 - Csak, ahogyan leírtad ezt az egészet... A nagybetűs vadont... Szóhoz sem jutok. Én is hallottam történeteteket, de olyan messzinek tűnik. Nekem három generáció, neked csupán egy fél élet – könny csordult le az arcán. – És most olyan közeli ez az egész. Hátrahagyhatom a betondzsungelt és itt vagyok kint a szabadban; a szinte érintetlen természetben és hallgatom a történeteket, hogy egyszer, régen, emlékezeten túlnyúló régen milyen lehetett az otthon – Aomaon lesímította a ficánkoló, sós cseppet.  
 - Abbahagyhatom, ha fáj ezeket hallania kisasszony – húzta ki magát, s kicsit hivatalosabbra vette a formákat.  
 - Dehogy is – kacagott fel erőltetetten. – Mindent tudni akarok!  
 - Hát legyen. Hol is tartottam?  
 - A kivonulás időszakánál, ha Félix tanár úr óráira hivatkozuk – nevetett fel, de most ízesebben.  
 - Ó, hát persze. Ezután jött csak a neheze. Megannyi évnyi hontalan barangolás... Éhezés; ha a vad elmenekült a nemzetek lépteinek hallatán... Halál; s nem csak az élelemhiány vagy a homályszülöttek rothadó hadai által... Ragadozók tizedelték meg a sátorfalvak szélén maradt családokat és orkhordák állták el vándorútjainkat... Nem is beszélve a Dremónok leszakadásáról... Hatalmas érvágás volt ez minden egyes tünde számára.  
 - Mik ezek, amikről beszélsz?  
 - A Dremónok, vagy a többi?  
 - A többi.  
 - A ragadozók förtelmes élőlények. Átlagos ember alakjában járkálnak, de fékezhetetlen éhségüknek semmi sem szabhat határt. Életük csupán egy porszem előttünk, de előttetek istenekként állnak. Az orkok szellemileg visszafejlődött, agersszív, társas lények. Hordába rendeződnek, s a szivárvány majd minden színében pompáznak ezek a megtermett monstrumok. Szerencsénkre, már rég eltöröltük mindet a föld színéről. Ekkor tett nagy szolgálaltot az Aster nemzettség, akik a Kingthwigekkel együtt dolgozva oldották meg számunkra ezt a problémát. Így már világos, kisfarkas?  
 - Igen – pirult el. Kicsit előrébb ment, hogy ezt Aomaon ne láthassa.  
 - A vándorlások közepedte megpillantottunk egy hosszan elnyúló hegységet, melynek közepén egy óriási kapu állt masszívan; áttörhetetlenül állva útját mindennek, ami be akar rajta jutni. És nem, ez nem csak egy hasonlat. A két hátságot elválasztó lyukon gigászi építmény figyelt minket; és ez a zöld, s szürke színekben pompázó épületegyüttes lett népünk esthajnalcsillaga. Pár hónap alatt, minimális veszteséggel elértük a hegyek lábát.   
 A mai napig emlékszem arra a pillanatra, mikor kiléptünk az erdő homályából a fényre; s felbődültek Kroll gerincének kürtjei. Számunkra ismeretlen hátasokon érkeztek meg a valaha élt legnagyobb ellenségeink, akikről csak legendákat hallottunk letűnt világok meséiből. A négylábú, patás vagy karmos, röfögő vagy nyögdécselő, páncélozott állatokan lovagló, szintén hadkészültségben lévő katonák elképedve bámultak minekt. Mikor megvizsgáltak mindenkit, s megbizonyosodtak arról, hogy senki sem kapta el a kórt; bevezettek a Kroll medence északi hercegségének védőbástyájába.  
 Räll a törpék királya és Nívian a nemzetek egy és igaz vezetője testvérekként fogtak kezet; gyermekeik Farall és Gerek herceg, valamint jómagam rég nem látott családtagokként veselkedtünk neki egy új barátság kezdetének. Emlékszem, amikor az asszonyok összeborulva sírtak. Ironikus látvány lehetett egy kívülállónak, ahogyan a térdünkig érő törpökhöz leereszkedve vagy éppen fölkapva azokat; taknyunk nyálunk egybefolyva örömködtünk. Emlékszem a gyermekekre, akik mindezzel mit sem törődve nekikezdtek a szokásos játékoknak: fogócskáztak, bújócskáztak a hegy gyomrába vájt tárnákat tartó olszlopok, standok, asztalok, szobák és elrejtett zegzugok útvesztőjében. A durvábbak „ki tud nagyobbat ütni”-t játszottak; aminek persze sírás lett a vége. A csenevész lókötők pedig „az én apukám” kezdetű mondatokkal ejtették ámulatba társaikat – egy pillanatra megállt és hűvös kezeivel megtörölte fölhevült arcát. Nem sírt, de elérzékenyült, s ennek jelét is mutatta hatalmas sóhajokkal.  
 Nem hitte egyikünk sem, hogy élhet még valaki civilizált rajta kívül odakint. Se törp, se elf... addig az estéig legalább is.  
 - És ez után mi volt?  
 - Most jönne Félix kedvenc része – újra élet költözött bús ábrázatába -: az Orihone szerződés. Minden Szabad Világ Tanácsa gyűlésen pontosan idéz belőle – alátámasztva ezzel érveit -, s ha lehet hinni a pletykáknak a felsőbb éveseken is számon kéri azokat.  
 - Annyit tudok, hogy ez az országunk alapítólevele, de többet nem.  
 - Nem csak az országunké, hanem Orihone-é is, de nem traktálnálak ilyesfajta jogi maszlaggal; aminek kidolgozásában volt szerencsém részt venni.  
 - Aztaaaa – kerekedett el még jobban a lány tekintete, amin Aomaon kajánul elmosolyodott.  
 - Na, jó. Egy pár mondatban összefoglalom. Ez az irat Ainonnan minden egyes fajára külön törvényeket von ki az adott faj eddigi életkörülményeit figyelembe véve. Ahogy színesedett országunk lakkossága, úgy bővült az irat tartalma is; de a szerepe ennél sokkal fontosabb. Kimondja a fajok közötti egyenlőséget, azok belügyeinek szuverenitását és a közös ügyekben való értkezeéseket a Szabad Világ Tanácsára bízza.  
 - Akkor miért van királyunk?  
 - A király személye tartja össze az országot. Ő hitelesíti a Tanács által megszavazott rendeleteket; s így lesznek azokból törvények. Nem mellesleg Nívian intézi az elfek belügyeit, mint egy és igaz vezetőnk.  
 - Akkor miért van benne ő is a tanácsaban?  
 - Ez egy nagyon jó kérés. Daemon nagyapjához van köze, de az egy hosszabb történet.  
 A hold fénylő korongja vérben úszott az égen; megbabonázva mondant a környéken. Madárrajok fülsüketítő ricsajjal reppentetk az égbe, vagy hulltak alá onnan. Az erdő földön ragadt állatai kaparva menekültek odúikba. Egymást taposva ugrándoztak a szarvasok, s még maguk a farkasok is figyelmen kívül hagyva áldozataikat farkukat behúzva nyüszögve menekültek. Luna fájdalmasan felkiáltott és a földrezuhnat. Aomaon ledobta málháját, majd melléugrott és a karjaiba vette.  
 - Mi történt?  
 - A vérhold... Ah... Nagyon fáj...  
 - Mit csináljak?  
 - MENEKÜLJ! – üvöltötte állatias hangon. Tágra nyílt könnyáztatta, gesztenyebarnán, ragyogó írisze, melyben a fény úgy úszkált, mint olaj a vízben.  
 - Ne... – gondolkozott el, majd kihúzta magát és komoran folytatta – nem hagylak itt.  
 - Nem érted Aomaon? Ez az első átváltozásom, és vérholdko... Áh... Nem fogok ural...  
 A közelben trappoló állatok közül felbőgött egy méretes aganccsal megáldott szarvas, majd tovarepült a fejük felett. Két életnagyságú vérfarkas lépdelt ingerült ábrázattal feléjük. Vicsorogtak, akár az állatok. Undorítóan sárga szemik, melyet vörös érháló fedett tikkelve bámulták őket. Csapzott szőrök alatt elfertőződött és újonnanszerzett sebek soaksága kiáltott segítségért; még sem úgy mozogtak, mint akiknek fájdalmaik lennének. Homályszülöttek – futott át a fiú agyán.  
 - Elcsalom őket, te húzd meg magat – szökkent el a fürge mágus nem hagyva időt az agóniába torkolló ellenkezésnek.  
 A lomha dögök megmutatták milyen fürgeséggel tudják üldözni a kiszemelt prédát. Aomaon az erdő takarásába menekült, rejtekhelyet keresve vad üldözői elől. A nekiiramodó bestiák mancsa nyomán hosszú csíkot hagytak repdezett karmaik. Amint beértek a fák labirintusába, magasba szökkentek. Megkapaszkodva az ősöreg platánok, tölgyek és égerek felszínén azok korhadva nyögtek fel. Amint a szagok tengerében lubickoló agyatlan gyilkológépek elvesztették az elfhús finom illatát, lelassult a hajsza. Nem ugráltak, mászva haladtak tovább a lombkorona és az aljnövényzet közötti ösvényen.  
 Aomaonnak is óvatosabban kellett mozognia, hiszen a hangzavar még meszebbre zavarta a menekülő állatsereget. Könnyed léptekkel haladt előre, kerülve a száraz leveleket, a fölé emelkedő lapulevélmezők érintését és a reccsenő ágak gyilkos zsivaját. Csönd honolt az erdőben, minden mi élt és tehette, már messze járt. Csupán a haláltusáját vívó szarvas bőgése hagyott némi nyomot a környék hangtalan vásznán; Aomaon mégis hallotta a hosszan elnyúl, megviselt izületek ropogó hangját, a remegő ajkak és vicsorgó fogak közt kicsúszó halk lélegzetvételeket és az orrok szünni nem akaró mozgását, melyek utána szaglásztak. A vadonban töltött gyermekévek alatt hozzászokott az ilyesfajta bújócskához, de sohasem élvezte. Három szabája volt ennek az élet-halál harcnak: egy, ne találjanak meg; eddig érthető. Kettő, maradj mozgásban és három, soha ne nézz fel. Nem értette a harmadik szabály lényegét, de kérdés nélkül mindig megtartotta... eddig a pillanatig.  
 Feltekintve a levelek rései között megpillantotta a zöld, s barna ösvényen végignyúló csomós szőrű alakokat. Nem állt meg, haladt tovább. Az egyiknek vágás húzódott végig a mellkasától a hasáig; nyílt seb volt... Már nem húzhatta sokáig. A másiknak csupasz hasa végén bőrnyúlvány lógott. Egy férfi és egy nő – elmélkedett, majd történt valami. Visszapillantva lába elé egy apró gallyat vett észre. Az utolsó pillanatban továbblépett felette, de a zuzmarától sáros földön megcsúszott; csizmája éles hangot adott ki. Nem mozdult. Nem mert mozogni. A szaglászás abbamardt, s már a bőgés sem hallatszott. Rekeszizmai lassan kipréselték a levegőt, ami tömör felhőként távozott.  
 Puff... Puff...  
 A magasból két test landolt a földre, magaalá temetve a lapulevelek jó részét. Az előttelévő nagyot karmolt a földbe, kitépve és elhajítva mind Aomaont, mind a relytekét biztosító növényeket. Az esés következtében bevágta a karját. Nagyot reccsent, amint a kisebb földdarabokkal tovagurult. Nehezen emelkedett fel, karját hóna alá fogva grimaszolt a feléje rohanó monstrumokra.  
 Mindezek mögött a homályban formálódott egy alak: egy harmadik faraks. Sokkal kisebb, és sokkal gyorsabb a többinél. Nekirontott az hátrébb lévő fel-felhorkanó monstrumnak, melynek a vágás volt a hasán. Hamar leterítette, mire a társa is megállt. Fürgén továbbszökellve Aomaon elé állt és vérszomlya egy pillanat alatt enyhült. Belebámult azokkal az izzó szemekkel, melyben barna fény úszkált és az elf tudta, hogy ki rejlik a bunda mélyén. Megfordult a méretes állat és támadásra készen morgott a magát éppen összeszedő két homályszülöttre. Aomaon varázslatra készülve kört rajzolt maga alá épen maradt kezével.  
 Az egyikük felvonyított, mire a másik hörgő röfögéssel válaszolt.  
 Újrakezdődött a hajsza, csak most nagyobb célpontra fájt a foguk. Luna körkörös mozdulatokkal kerülte el a feléje irányuló fogak és karmok képezte tőrhurrikánt. A kaotikus csetepaté alább hagyott, mikor a két bestia taktikát váltott. Hosszas fáradozások után eljutott agytekervényeik mélyére, hogy a kis farkas merőben fürgébb, mint ők. Míg a viszonylag jó állapotban lévő, ám szintén rothadozó fenevaddal való harc egymásnak feszült bírkózásba fordult, a sebzett hasú nehézkesen, röfögésbe torkolló horkanásokkal lopakodott mögé – igen röfögve; így Lunát nem túlságosan lepte meg a takarásból nekiveselkedő rém támadása. Hirtelen ugrott el, az utolsó pillanatban; fentebb egy vaskos tölgy testére, aminek köszönhetően a csattanó állkapcsok könyökhajlaton kapták a másik homályszülöttet. Sípoló hangon ordított fel, mikor nagyot reccsent jobb mellső lába.  
 Az egyre dühösebb bestiák a farkasbőrbe bújt lány után vetették magukat. Mindeközben Aomaon felrajzolta a négy elem kelta rúnáit egymástól egyenlő távolságra a kör belsejébe. Ezután törökülésbe helyezkedett a minta közepén. Lábait lassan helyezte át úgy, hogy ugyan ebben a formában maradjon, csak az ég felé nézzenek. Bal kezével egy egyenes alapot vont fel mellkasa elé; újjai párhuzamosan haladtak könyökével. Erre az alapra helyezte fel merőlegesen jobb kezét könyöktől felfelé, erősen nekiszorítva annak; legalább is ezt tette volna. Már a csuklójának kiegyenesítése is gondokat okozott, de mikor nekiérintette könyökét alkarjának, hangosan felkiáltott. Nem tudta véghez vinni a varázslatot, így az erdő népét nem sietett segítségükre. Rohamosan fogyott az idő. Luna lelassult, mozdulatai egyre zömökebbé, merevebbé váltak, jelezve, hogy a feszült izmok készülnek felmondani a szolgálatot. Nem tehetett róla, csak az első átváltozása volt; ez mégsem változtatott a tényen, hogy még a halálos sebet szerzett homályszülött is beérte az idő múlásával.  
 A kis farkas majomként ugrált ágról ágra, mikor egy csapzott, foszlásnak induló mancs elkapta a lábát, és fölemelte a magasba. A krákogó dög betegséget árasztó leheletét és azt a gennyes, érhálós tekintetét nem bírta állni Luna. Próbált elfordulni, de hiába. A következő pillanatban laza csuklómozdullattal vágta földhöz a homáylszülött. A becsapódás mentén fellibbent az avar és a még sárba nem kötött por. Ovális alakban tűnt el az erdő aljnövényzete. Az ovális közepén rángatózva nyüszített, próbált arrébbkúszni, menedéket találni az Aien törzsfő legifjabb gyermeke, de itt senki sem segíthetett. Sem a rang, sem a név, sem a falka.  
 Puff... Puff...  
 Újra leérkezett a két bestia egyenesen Luna mellé. Ki akarták élvezni a pillanatot. Az elejtett zsákmánnyal való játszadozást. Ezek nem is farkasra utaló jelek; inkább egy szörnyetegre. A kór által átformált testű és elméjű homályszülöttekre, akiknek valaha volt személyiségük mélyen belefulladt a gyilkolás és pusztítani akarás végtelen tengerében.  
 Aomaon tehetetlenül nézte végig a történéseket. Mikor földbecsapódott társa, ő is hátrazuhant. Nem a lökéshullám miatt... Az érzés miatt, ami azt súgta neki, itt a vég; nem ment meg senki. Ám ekkor törött keze furcsa anyagot érintett meg. El is kapta a kezét, hiszen az avar vagy a föld tapintására számított, nem pedig erre a puha szövetére. Hátratekintett és meglepve vette észre málháját, amit a menekülés előtt hagyott hátra. Gyorsan előkapott belőle egy vadászkést és összeszabdalta vele alkarját.  
 - Erre gyertek – lóbálta vérrel áztatott, haláltól bűzlő kezét. Majd elkezdett rohanni.  
 A hangoskodó kis mitugrász nagyon is bökte a lakomához készülő fenevadak csőrét, így rögtön oda is kapták a fejüket. Először lassan közeledtek, de mikor megcsapta az elfvér finom illata koszos orrukat, újra célpontot váltottak.  
 Aomaon a tó előtt állt. Egy méterrel lehetett a vízszint fölött, az alját mégsem látta. Mindig is irtózott a nagyobb víztömegektől, mint minden elf. Nem tudta hogyan tovább. A keze eltört, de legalább is zúzódott. Nagyon csekély esélye van rá, hogy gyorsabban fusson, mint az a kettő mögötte; hát még, ha úszásról van szó.  
 Buldózerként tört ki az erdőből a két homályszülött facsonkokat, ágakat és leveleket vonzva maguk után és magukon. Más választása híján belevetette magát a zavaros kékségbe és úszni kezdett. Nem volt túl gyors, de az adrenalin működésbe lépett, így fájdalmat már nem érzett. Ahol a vízzel érintkezett jeges szemcsék jelntek meg a felszínén kígyózként követve őt.  
 Placcs... Placcs...  
 A partra vetődött víz, melyet a két bestia szorított ki medréből szintén megfagytak. A homokkal játszadozó hullámok lassulni kezdtek, majd megfagytak, lassan de biztosan követve a benne macska egér játékot játszó élőlényeket. A hörögve úszó dög lemaradt egy kicsivel, így a társa és Aomaon nyomán keletkező masszív, fehér jég útját állta. Visszafelé próbált úszni, de ott is akadályba ütközött. Jobbra balra kapkodta fejét, keresve a kiutat, mikor a jég által előretolt kisebb hullám felcsapott a mellkasáig. Kapálózva próbálta feltörni fagyos békjóit, de mozdulni sem tudott. Mikor a rétegek teljesen összezárták testét, áthatoltak a börén, majd a csontján, hogy egy lyuk se maradhasson az Elátkozott vizű tó masszív fátylán. A hideg érzés beléfolytotta utolsó, fájdalmas vonyítását, majd mikor az élet kihunyt szemeiben, ujra kitisztult a víz, s a kettéhasított test vörös foltot hagyva maga után elmerült az ismeretlenben.  
 Aomaon minderről tudomást sem véve, fejét hol a vízbe nyomva, hol kiemelve belőle kapálózott. Ki nem állhatta az alatta tátongó sötétség tekintetét, a fáradt, sebzett tagjai segélykiáltását; de tudta, hogyha megáll vagy visszafordul, a mögötte csapkodó rém utoléri. A csapdosás egyre hangosabb lett, s a mancsok és karmok vagdosta vizet már az arcán érezte. Fekete árnyék emelkedett fölé és a víz alá nyomta. Éles tüskék sokasága sorbaran mélyed vállába; úgy érezte letépik azt. Úgy érezte tehetetlen, úgy érezte nem mozdul többet, nem látja a családját és nem látja többé Lunát sem. Fájdalmas mosoly ült ki arcára e név hallatán, és a gondolat hatására, hogy legalább őt megmentette. Marcangolva rángatta zsákmányát a csapzott gyilkológép, mikor nyomást érzett szemén, s elengedte prédáját. Aomaon eltűnt. A víztükör felszínére került. A csattogó állkapcsok és utána kapó karmok mit sem tehettek, hiszen a jégpáncél már fölé emelkedett. Vakkanások bugyborékoló hangaja szűrődött fel az átlátszó tükörnek nyomuló pofából, ami hirtelen eltűnt; amit valami lerántott.  
 Viktor volt az, aki kiemelte. Ép ésszel felfoghatatlan sebességgel száguldott a vizen lépdelve, mintha az szilárd talaj volna. Léptei nyomán egyre sűrűsödött a hidat jelentő folyadék. Mikor a szárazföld közelében voltak már, egy szinte észrevehetetlen, átlátszó kristály jelent meg, amin Viktor elcsúszott és előre estek.  
 A homokfedte partszakaszon értek földet nem messze a sziklák tűzdelte résztől, ahonnan egy alak vagy alakok futottak feléjük; túl messze ahhoz, hogy a számukat meg lehessen állapítani. Aomaon borzasztóan nézett ki. Fehér volt, akár a friss mész, s a vállán tátongó két nyílt sebből ömlött a vér. Homlokán nem csak a tó elátkozott vize, de a láztól megindult izzadtságcseppek is csillogtak. Viktor hezitált. Megharapta egy homályszülött. Mi van, ha megfertőződöm? Mi van, ha elárulja a gyógymódot és újra üldözöttek leszünk? Túl sok forog kockán... Nem érdekel. Nem fogom hagyni, hogy meghaljon; ennél különb vagyok. Lesz, ami lesz, ez az én döntésem, nem másé.  
 - Ezt most megteszem érted, de nem árulhatod el senkinek, rendbe?  
 Az ideges vámpír csak néhány nyögést és fejbólintást vagy rázást kapott. Nem tudta eldönteni, hogy egyáltalán felfogta-e az előtte haldokló elf, amit mondott, de ez most nem izgatta. Felvillantak kék szemei, s előugró szemfogaival végighasította mindkét karján az ütőereket. A fröcsögő vérrel befedte a sebet, majd ránehezkedett a fogak tépte nyílásra. Nagyjából lefedte, de volt egy két kilógó rész. Véráramaik összefonódtak, s az élet szép lassan visszaszivárgott Aomaonba.  
 - Viktor, mit csinálsz? – rántotta el Nessela a kezét. – Tudod, mi lesz, ha rájönnek.  
 - Nyugi, már amúgy sem látszik semmi – mutatta fel érintetlennek tűnő alkarjait.  
 Daemon is megérkezett, aki Aomaon mellett guggolva vizsgálta meg a szétszabdalt sebek maradványait. Egy nagy lélegzetvétellel nyugtázta, hogy csupán pár darab fognyom maradt. Luna rohant ki az erdőből, vonyítva, s odakuporodott hőse mellé. Az első visszaváltozás majd olyan fájdalmas volt, mint az átalakulás. A testét borító szőr tűnet el először. Ekkor Daemon levette a nagyapja által vadászott szarvas bőréből készült kaftánját, majd ráterítette az elfnél nagyobb állatra. Pofája visszahúzódótt és a méretei is megváltoztak. A vonyítás tónusa egyre magasabb lett, mígnem sírásba torkollt. Így sokkal kisebbnek tűnt. Az egyszál kaftánban didergő lány szorosan ölelte az eszméletlen elfet, aki összegömbölyödve volt akkora, mint Luna.  
 - Ez nagyon felelőtlen és veszélyes volt Viktor – lépett oda magárahagyva a párost Daemon.  
 - És persze nagyon hősies... Tudom, tudom... A virágcsokrokat majd az ajtóm elé, ha kérhet... – Viktor megremegett, amint szíve egy nagyot dobbant. – Hah, ez vicces volt. Szóval, ha kérhet... – újra megrázkódott, de most rohamban tört ki és habzó szájjal esett a földre. Vér kezdett folyni a szemei közül, melyek fennakadtak, így démoni fehér tekintettel bámult a csillagos, vörös éjszakába. Nessela és Daemon rögtön lefogták, de nem tudták, mit tegyenek. A legjobb pillanatban érkezett meg Félix, kezében egy fiolával.  
 - Tartsátok szorosan, csak ez az egy adag van nálam! – tágra nyílt pulillákkal adta ki a parancsot. Remegett a keze, sőt egész testében reszketett. Ilyen állapotban azelőtt sohasem látták a diákjai. A páni félelem megrészegítette, de hamar úrrá lett rajta. Visszatért a kimért tartás, a bágyadt, semmitmondó tekintet és a katonás egyenesség.  
 Az ifjú matuzsálem összeszorította teremtménye ajkait, hogy kinyíljanak, majd cseppenként töltötte bele a sürűn folyó, fehér nedvet. Viktor minden egyes csepp után egyre kevésbé vergődött. Először a habzás maradt abba, majd a könnyként folyó vérnek is gátat szabott az elixír. Nagy levegőket vett, nehézkesen, mint aki fuldoklik, de már magánál volt.  
 - Köszi, apu... – kapkodott újra levegőért. – ci.  
 - Minden szép pillanatot el kell rontanod, te büdös kölök? – mondta nedves szemekkel, de könny nem csordult végig arcán. – Egy szóra, ha szabad kisasszony.  
 - Persze.  
 Míg Viktort Daemon ápolgatta és Luna pont ugyan olyan keservesen sírt, tudomásul sem véve a kürölötte történt eseményeket, Félix körbekémlelt. Végigmérte a tó vizén úszkáló, vörösen csillogó, üveghez hasonló darabkákat, az elf fiú sebét, és lábadozó gyermekét.  
 - Van egy olyan érzésem, hogy Viktor használta a vérét a vámpírok közti megegyezés ellenére. Miért néz ilyen meglepetten, Nessela kisasszony? Azt hiszi, nem tudom, hogy elmondta magának? Mindegyükük egy nyitott könyv előttem; de ne aggódjon. Nem megdorgálásban akarom részesíteni, hanem a segítségét kérném. Ez, ami itt történt ma este, azon kívül, hogy a fiam kimentette a Bölcsek hős fiát a homályszülöttek markából, nem kerülhet napvilágra. Ha kitudódik, akkor az felboríthatja a fajok közti békét. Egy ilyen hatásos gyógymódot nem lehet csak úgy eltitkolni a köztudat elől; legalább is nem szabadna. Érti, mit mondok? – Nessela bólintott. – Remek. Akkor kérem, erről többet egy szót sem. Sem most, sem semmikor.  
 Neelana ugrott le egy fa tetejéről. Hosszan kígyózó fehér farka visszahúzódott, ahogyan méreg áztatta karmai is. A fehér pikkelyek is eltűntek végtagjairól, így mezítláb rohant a többiekhez. Szívenszúrta a látvány, de örült, hogy mindenki épségben van. Szó nélkül biccentett Félixnek és Nesselának, majd Aomaonhoz és Lunához ment; mert úgy látta, ott jobban elkél a segítség. Leült a nedves homokba, nem törődve, hogy összepiszkolja szoknyáját; s anyai szeretettel csitítgatta a kis farkast, miközben simogatta a haját. Az ölébe vette, ahogyan sajátjait is szokta és állomba ringatta.  
 A távolból egy félig visszaalakult farkas vérfagyasztó sikolya csendült fel. Senki nem szólt. Sokat mondó csend terítette be a hegyek közti rónaságot. Kővédermedve bámulták a tó gyilkos lassúsággal hullámzó vizét. Végül Aomaon gyötrelmes hangjai zökkentették vissza őket a rémképek festette vilából.

֍֍֍֍֍֍֍

Mindig is szerettem a vidéki kiruccanásokat. Kiszakadni a város poshadt, sötét markából, a természet lágy ölére, ahol friss a levőge, a nap sugarai mindent utólérnek, az állatok békésen élnek, zavartalanul. Nem számít senki sem a lesből támadó fogakra és karmokra; legalább is az enyémekre nem.  
 A reggelit sem így terveztem, de hát ez van. Egy ifjú farkas. Milyen kár érte. Még pár év és beérett volna a húsa, de nem panaszkodom. Abban a mocsoktól szagló pöcegödörben csak zsírral megkent, mérgezett húsú politukusokat ehettem... Legalább ez is beáramlás párti. A főnök, az a satnya patkány örülhet. És legalább friss, zsenge, élettel teli. Legalább is az volt. A szemei pont az ellenkezőjét mondják. Üveges tekintettel bámulja a kéklő eget; arcára fagyott gyilkosa emlékképe; de ez van. Már rég hozzászoktam. Ez a fiatalság átka. A túlzott tettvágy, mely forradalmakat robbant ki, országokat változtat meg, teremt újjá, vagy éppen sodor a pusztulás szélére. Ugyan az a tenni akarás, melynek egy névtelen fa tövében való ocsmány halál a vége.  
 Isteni ez a comb. Belekóstolok a másikba is. Mocskos egy ügylet volt ez is, de nem az én bajom... Vagy is, de. Új ruhák kellenek és ezek tejesen használhatatlanok. Vérrel szívta meg magát a nyúlprémmel bélelt csizma szürke szőröcskéje; ugyan ebben úszik a kabát és a nadrág is, melynek puha belsejét vörösre festette, s aminek köszönhetően halálszag vesz körül mindent, ami csak rajta van. Nincs ellenemre ez mámorító illat... Mindig megéhezem tőle; de a városi népek... Túlságosan is kitűnnék közülük. A szíja bőrből van, azt még talán újra haszosíthatom.  
 Gyorsan el is teszem a málhámba a ruháim mellé. Az övét már átnéztem, de semmi használható nincs benne. Legalább egy falat hús vagy egy darab bicska lenne benne, de semmi. Mondjuk, bicskám már van, szóval az is fölösleges; a húst meg, ha tálcán nem is, de becsomagolva hagyta hátra nekem.  
 Ajj, de jól esik ez a szabadság. Hátrahagyva a formális öltözéket végre önmagam lehetek. Ahogyan az anyatermészet is akarja, meztelenül, karmokkal és kampókkal tűzdelt kézzel, s majomszerű lábakkal. Bár a fogak mindig is zavartak. Megint egy cafat beragadt közéjük és mikor ki akarom piszkálni onnan, megszúrom az újjam. Nem mintha nagy fájdalom lenne, vagy egyáltalán megéreznék ilyen kismértékű fájdalmat... de azért idegesít.  
 A fenébe, ez a rossz megszokás. Már megint magamba töröltem a kezemet. Visszakéne szokni a civilizált élethez és az etiketthez. Na, az hiányzott kint a vadonban. De térjünk vissza azokhoz a zsenge izomrostokhoz. Ajj, de Isteni! Tudom, hogy már ezerszer elmondtam magamnak, de nem tudok betelni vele. Ohohó, egy kisseb csont, le is töröm. Olyan jó kiszürcsölni a velőjét.  
 Sajnálat egy fikarnyi sincs bennem; inkább undor. Undor és megvetés ezzel a fiatal átszellemültséggel szemben. Túl sokat veszítettem az ilyen eszmék miatt, mikor magam éltem meg azokat; hát még utána a mitugrászok miatt. Egykoron én is az voltam, egy csöködt mitugrász. Mikor küzdöttem saját létem ellen, és elbuktam. Nem is csoda. Oly szizifuszi munka volt ez, melyet egy ragadozó számára sem rendelt el a sors. Én voltam magam korbácsa, de mindegy is.  
 Az ég györnyörű tiszta a vérhold után, mint mindig. A zuzmarás fűszálak és a hideg hajnali szellő símogat, s az erdő zajai, egyenesen zene füleimnek. Nem is beszélve erről a fennséges lakomáról. Nem lehetne tökéletesebb ez a reggel.  
 Neszt hallok a távolban. Valaki olyat, aki nem illik bele a képbe. Egy másik vérfarkas szaga. Lehet, hogy többen is vannak; hiszen keveredik más szagokkal is. Alá szolgája, csak a h maradt le a mondat elejéről... Elszámoltam magamat. Észrevétlennek kell maradnom. De a hús kárba fog veszni. Nem baj, járulékos veszteség. Térjünk vissza a levelek homályába és nézzük, mi sül ki ebből.

֍֍֍֍֍֍֍

Hajnalra mindenkit a tópartra vezényeltek, ahol elég hely volt a seregszemlére. Összeverve, megsebezve, széttépett ruhákban ácsorogtak a diákok. Mindenki máshogy dolgozta fel a történteket: jórészük kiszemelt egy pontot és azt bámulta. Semmi sem terelhette el figyelmüket az áldott pontról, mely feledtetni rendeltetett az elmúlt éjszaka eseményeit, ami mégis vissza-vissza köszönt, akármerre is merengett el kósza tekintetük.  
 Cadertor Isserah társaságát kereste, aki az imént említett „jórészbe” tartozott. Egy indő után megunta a falnak beszélést, és más társaságot keresett. Amikor feltűnt a tömegben Ashery és Belholwer, hozzájuk csapódott; akik értelmetlenül tekintettek végig a leharcolt diákseregen, s akik szemmel láthatólag kimaradtak a vérhold fertelmes csatájából.  
 Neelana, Félix, Teron és Meedea osztályonként rendezte csoportokba tanítványaikat, hogy jobban átláthassák ezt a kaotikus rendeszert és hogy végő soron kiderüljön, ki után kell kereső csapatokat indítani a törp hercegségek között elnyúló vadregénybe.  
 Aomaont hordágyra tették, amit két egymáshoz közel fekvő fa közé rögzítettek. Luna minden pillanatban mellette volt. Ugrott az elf fiú minden szavára; de a vége mindig az lett, hogy a sokkhatásban lévő farkas lány könnyei áttörték a gátat, amit Aomaon bölcs, s lágy szavai elapasztottak.  
 Nova Daemon kezét fogta, elméje mégis messze járt. Feje vadul kapálózva keresett valaki mást, míg párja Viktorral és Nesselával beszélgetett.  
 Az eddig nem említett diákság szurkolótábort alakított Arkan professzor körül, aki nagyon is élvezte a rivaldafényt. A vérhold kezdetén megvadult homályszülöttek utolsó és egyben legpusztítóbb hadát ugyan is ő fékezte meg. Ion társaságában rótták az erdő bucskás lankáit, mikor a völgy mélyéről feltörő sikolyok felriasztották őket. Az embereket mélyan megvető mágus kapva kapott az alkalmon, hogy hátrahagyja a hátára nőtt púpot és szabadjára engedhesse igazi erejét. Meedea, Teron, a megmaradt fiatalság és a vad torzszülöttek viadalába érkezett. Nem kellett, csupán pár kézmozdulat és néhány tiltott ige, s a dühödten kapálózó homályszülöttek egy nagy masszában váltak a földdel egyenlővé. „Nyugodjanak meg hölgyeim, kérem. Mindent a kezemben tartok.” mondta fennhangond, de közben csak annyi jár a fejében „Kellemest a hasznossal. Ugye így mondják az emberek?”  
 - Elegem van ebből a pökhendi alakból.  
 - Mi a bajod Vik? A hősöket mindenki szereti.  
 - Vajon mi Nessela? Az én időmben a hősknek volt morálja, meg tartása és egy egész különleges alakulata... Na, jó, ezek csak mozifilmek voltak, de akkor is – duzzogott leeresztett nyakkal, szúrós tekintetét a népszerűségben fürdőző mágusnak szegezve.  
 - Fogd már föl Viktor, senki sem érti az ilyen megjegyzéseidet – kapcsolódott be Daemon is.  
 - Áh, rossz évezredbe születtem...  
 - Vagy csak haladnom kéne a korral – szólt kórusban Daemon és Nessela, amire Nova is felkapta a fejét és egy lágy, ám semmit mondó mosollyal nyugtázta a jelenetet. Viktor már annyira nem örvendezett kedvenc mondásának kifigurázásán.  
 - Amúgy is, ha hős, akkor már legyan az Nívian.  
 - Miért? Miért pont ő? – erre már Nova is felfigyelt.  
 - Ó, persze, ha apuról van szó, az már rögtön érdekel, igaz hercegnő? – kacérkodott Viktor.  
 - Ajj, elmondod még ma? – hangjából unalom és idegesség tükröződött, ami meglepett mindenkit. A kimért, udvarias, kissé korosztálya stílusát átvett jelenségtől szokatlan, sőt egyáltalán nem tapasztalt vislekedés volt ez. – Bocsás meg. Elmondanád Viktor? Kérlek.  
 - Ez csak természetes, őfelsége – hajolt meg előtte. Nova mosolyogva rázta meg a fejét, tudatva Viktorral, hogy egy igazi bolond. – Tudod, az apád egy nemeslelkű, tisztaszívű harcos volt a kezdetektől fogva. Ő fogta össze a nemzetségeket; látnod kellett volna. Végigvezette a népeteket a vad, veszedelmekkel teli ismeretlenen. És hont alapított. Mindig nyitott volt a kompromisszumokra; csupán egyetlen dolog számított neki: és az a népe. A népe, ami az elfekkel kezdődött és velünk, vámpírokkal záródott be. Hatalmas szíve van, amiben mindenki számára van hely.  
 Vele ellentétben Arkana - aki csak pár évvel fiatalabb - nem más, mint egy törtető. A kezdetektől fogva irigykedett apádra és a sikereiere. Forradalmat akart indítani, s a nemzeteket az összefogás ellen hangolta. Hatalmas mágus, még apádat is túlszárnyalja, és ez nagyobb tekintélyt jelentett az akkori világbain, mint az erényesség. Azonban ebben az új országban új szabályok léptek életbe. Szélsőséges nézetei miatt nem kaphatott szavazati jogot a Tanácsban, de higgyétek el nekem; így is van beleszólása a történésekbe. Megvet mindent, ami nem a tündéktől való, és alantasnak tartja azt a munkát, amit végez. Megkapta a maga pillanatát és elvakítja a tündöklés. Az őt körülvevők felét kínpadra vagy a csatasor elejére küldené, ha tehetné; nem ők, csak a belőlük áradó tisztelet az, ami érdekli és ez az, ami duzzasztja az úgy áhított hatalmát.  
 - Akkor miért engedik egyáltalán diákok közelébe? – tört ki Nessela, talán kicsit túl hangosna. Néhány szempár rájuk szegeződött, úgyhogy Viktor halkabban folytatta.  
 - Még mindig ő Ainonnan egyik leghatalmassabb főmágusa. Talán Jerrik érhetne a nyomába, de neki nincs szándékában ekkora energiát cipelni, hiszen ez teher is. Mellesleg elég beszámíthatatlan, nem tudom észre vettétek e – ironizált.  
 - Hát igen.  
 - Nem a legmegbízhatóbb elf, az egyszer biztos.  
 - Talán jobb is így, hogy nem kell ezzel a problémával küszködnünk – folytatta a vámpír.  
 - És most felteszem azt a kérdést, amire mindenki tudni akarja a választ – szólalt meg hosszas csönd után Daemon. – Te honnan a kénköves ménykűből tudod ezeket?  
 - Az okos ember nem fedi fel a forrásait.  
 - Ott voltál, tuti – folytatta Nova. – Nem tudnál így mesélni róla, ha nem élted volna át az egészet.  
 - Igen, igen. És itt vetődik föl az újabb kérdés. Hány éves is vagy?  
 - Túl sok megváloszalatlan kérdés ez egy napra. Mi lenne, ha a többit holnapra hagynánk, hogy majd akkor kelljen kibújnom alóluk?  
 A közelben megremegett egy bokor, amire a szemfülsebbek – köztük Nova is – felkapták a fejüket. Hátrébb is álltak, a legrosszabbakra számítva, azonban olyan történ,t amire senki sem számított. Haris lépett ki a fényre ügyetlenül lökdösve el maga elől az akadájt képező természetet. Tett néhány bizonytalan lépést előre, majd megállt. Meztelen testén csillogott az izzadtség és a vér; sós lé fedte tagjain megtapadtak a barnászöld színben pompázó levelek. Részeges tekintettel kémlelt körbe, tág pupillái mégis félelmet és zavarodottságot tükröztek. Reszketni kezdett, ahogyana szellő megsimította fedetlen börét. Nova odarohant és ráterítette szőrméjét. Vacogó fogai közül értelmetlen bészéd szivárgott. Amíg nova lecsillapította, a többiek közelebb léptek.  
 - Meg… Meg… Meghalt – suttogta elcsukló hangon, miközben a földet bámulta összekuporodva.  
 - Kicsoda, Haris?  
 - Meg… Meg… Meghalt – tisztult ki tudata, de még mindig suttogott.  
 - Mit mond? Nem hallom a tömegtől. Halgassatok már el! – lépett közelebb Viktor. Haris fölállt, a kabát csak a térdéig ért. Csupasz talppal állt a szúrós talajon, de kihúzta magát. Szemeiből meggyőződés sugárzott.  
 - Meghalt.  
 - Kicso…? – kezdett bele a kérdésbe, majd elkerekedett szemekkel bámult a farkasra. Haris bólintott és lahajtotta a fejét. A következő pillanatban Viktor köddé vált. Csupán a megrázkódó cserjék jelezték útját. Egy kiáltás rázta meg a környéket. Az ordításba torkolló fájdalom visszhangja bejárta a völgyet; felzavarva az állatokat: a madarak felszálltak és a szarvasok, vaddisznók, rókák, farkasok és megannyi élőlény seregei együtt bőgtek fel vele. Mikor abbamaradt a lárma, síri csend lett, s a diákok elindultak a vámpír után.  
 A sötétség mélyén újabb tisztásra leltek, messze a hadszíntértől. A közepén egy megcsonkolt, szinte felismerhetetlen alakot ölelgetett Viktor földrehullva. Keservesen zokogott. Meg-megrázkódva, levegőért kapkodva szorította magához barátja hulláját. A könnyei feláztatták a ruháján és a széttépett testen éktelenkedő vért, mely újra folyásnak indult. Daemon és Nessela odarohantak és próbálták arrébb húzni. Viktor lerázta magáról a Willtől elszakítani akaró kezeket. Még szorosabban ölelte a halottat. Látva ezt a másik két, még életben lévő jó barát leültek mellé, s nem törődtek a dögszagot árasztó tetemmel.  
 Nessela beletúrt a vámpír hajába, félresöpörve az elázott tincseket, majd lágyan simogatni kezdte a hátát. Daemon megütögette a térdét, majd szorosan magához ölelte. Viktor fogása föllazult, s lassan elengedte Will tetemét. Óvatosan helyezte el a földön, akár egy nyugovóra térő kisdedet; majd Daemon nyakába borult. A zokogás egyre erősödött, fuldoklásba, majd köhögésbe torkollt. Felemelve fejét barátja válláról végigcsordult még egy könnycsepp az arcán, majd szobrszerű ábrázattal megindult a többiek felé. A tömeg kettényílt előtte, utatképezve, melynek végén Haris állt, akin a kölcsönkapott kabát prémjét Nova dörzsölte, melegítve a még mindig didergő vérfarkast.  
 - Mi történt? – mondta alig hallhatóan, száraz hangon. Fejét oldalra és lefelé mozgatta; nem bírta állni Haris tekintetét.  
 - Nem tudom.  
 - Mi történt?  
 - Nem tudom.  
 - Azt kérdeztem, mi történt?! – órdíta Viktor, majd kéken villogó szemeit Hariséba mélyesztette.  
 - Nem tudom – kiáltott elcsukló hangon.  
 - Az mind a te hibád! – csapta arcon. Néhány visszafolytott sikoly után csendben figyelte mindenki az eseményeket. – Magára hagytad, mikor segítség kellett volna neki. Hagytad meghalni, te kutya! Szuka fatyja! Te elkényeztetett, áruló pöcs!  
 - Így találtam rá Viktor. Nem tudtam már rajta segíteni – védekezett Haris, de Viktor lökdösni kezdte.  
 - Hagytad, hogy vadak lakmározzanak a testéből, hogy meggyalázzák a hulláját, hogy megszentségtelenítsék végső nyughelyét! Egy egyszerű ember volt, aki csak jót akart mindenkinek… És te hagytad, hogy ez a jóság szertefoljon, mintha mi sem lett volna. Vajon adózni fogsz annyival az emlékének, hogy meggyászolod? Hogy úgy fogsz élni, mint ő? Hogy megbecsülöd azt, amit kapsz, ahelyett, hogy eltékozolnád? Kételm… Nem vagy te más, mint egy szerencsétlenség. Ismét bebizonyítottad…  
 - Elég legyen ebből! – állt közéjük Nova. – Ez nem Haris hibája, te is tudod!  
 - Legyen hát elég – vicsorgott továbbra is Harisra elnézve a hercegnő válla fölött, majd hátatfordított.  
 - Azt hiszed, nekem ez nem fáj? Azt hiszed, nem kívánom, bárcsak én fekündék ott? Azt hiszed, hogy nem tudom, mennyivel értékesebb volt nálam?  
 - Egy dologban egyetértünk – állt meg egy pillanatra, de nem fordult meg. – én is azt kívánom, bárcsak a te foszló hulládat találtam volna meg itt a tisztás közepén.  
 Hirtelen támadt szél csapta meg a vámpír köré tömörült osztálytársait, mikor újra szemelől tűnt. E szavak beleégtek nem csak Haris, de mindenki emlékezetébe. Ezt a napot később csak úgy emlegették, mint a napot, mikortúlcsordult a pohár.

֍֍֍֍֍֍֍

A vonatra felszállva mindenki beült a saját klikkjének kirendelt kabinjába. Az elmúlt nap szörnyűségeit hátrahagyva próbáltak hétköznapi témákról beszélgetni, mint például az elmúlt szünetben történtekről, ami a legtöbb esetben csak elhunyt barátokhoz kötődő emléket hozott elő, és sírásba torkollt.  
 Daemonék kabinjából hiányzott két ember. Viktor és Nova. Bár Nova testileg jelen volt, gondolatai még is messze jártak. Elrévedve bámult kifelé, bele-beleveszve a tájba. Daemont folyton elutasította, akár a kezét akarta megfogi, vagy csókra nyitotta a száját. Végül arrébb is ült, közelebb a táj képét felfestő hatalmas üveglaphoz. Daemon kérdően nézett Nesselára, nő lévén hátha tud magyarázatot adni a történtekre, de amaz csak vonogatta a vállát.  
 Ekkor érkezett meg a leveles kocsi. A hagyomány szerint – minek lévén a diákok nagy része kollégista volt - a szülők levelekkel árasztahatták el távollétbe kényszerült gyermekiket, kókívánságokkal, szelíd dícséretekkel, vagy puhatolózó kérdésekkel az utolsó vizsga után. Nessela rögtön ki is bontotta a sárgás-fehér borítékot és mohón olvasta a levelet. Nova mit sem törődve vele lerakta a fal szélén lévő asztalkát imitáló kitöremkedésre, majd bámulta tovább a Makkacsin erdőt. Daemon megvárta Nesselát, hogy ő újságolhassa el először a törénteteket.  
 - Mit írtak?  
 - Mamus kezdte a levelet, mármint egyikük sem tud írni, de a falu számvetőjével vagy valami falusi deákkal irattát. Azt írja, hogy nagyon büszke rám és hogy apusnak be kell vallania valamit.  
 - Ennek örülhetünk – mosolyodott el. – De mi az, amit el kell mondania?  
 - Azt írja - bogarászta tovább -, hogy apus bocsánatot akar kérni Viktortól. Mert, minden, ami történt, az csak is az ő hibája.  
 - Mert, mi is történt pontosan?  
 - Majdnem megölte a papust.  
 - Micsoda? – hőkölt hátra, Nova azonban még mindig egy szó nélkül üldögélt.  
 - Hosszú történet és bonyolult. A lényeg az, hogy papus ki nem állhatja a vámpírokat. Megátalkodott, sátántermetményeinek tartja mindet.  
 - És édesanyád?  
 - Ő csak az udvarlóimat.  
 - Akkor mindent értek – nevettek fel.  
 - És utóiratban megkért arra, mármint a mamus, hogy ennek ellenére ne keverdjek semmi „ügyletbe”. Meg, hogy puszil, hiányzom - de persze csak azért, mert egy kézzel kevesebb van a háztartásban. Ezt már nem írta le, de zudom, hogy így van… És te mit kaptál? – ült át izgatottan a fiú mellé.  
 - Lássuk csak.

*Kedves Daemon,*

*Sajnálattal közlöm, de nem a nagyapja vagyok, hanem Ashan professzor. Érkezésem mivolta nem volt titok maga előtt. Angler-villageba a kutatás reményében érkeztem, de sajnos mást találtam; valami sokkal borzalmasabbat és elrettentőbbet.*

*A maga nagyapja eltűnt, nem is kertelek tovább.*

*Miután egy bizonyos Girli nevű csendőrt brutálisan meggyilkoltak, a falu jó része háborogni kezdett; s a maga nagyapját okolták. A telkén tartott Homálybéliek ellen egész hadjáratot indítottak a helyi parasztok a csendőrség képviseletével. Majd porig égették a tanyát, s az ott élők vagy meghalatak vagy visszatértek a Homályba. Legalább is ezt mesélte nekem egy Kael és egy Nayomi nevezetű helyi földművepár, akik elmondásuk szerint a maga közeli barátai.*

*A nagyapja holléte tisztázatlan, de holttest nem került elő. A részletekről és a további kutatásokról személyesen szeretnék beszélni.*

*Üdvözlettel, s együttérzéssel,*

*Ashan, a mágia tanszék professzora*

- Na, mit ír?  
 - A nagyapa… eltűnt. És… és a tanyaságot prog égették.  
 - Hogy micsoda?  
 A félelf nem tudott beszélni. Fülei lekonyultak, remegő arcán egy könnycsepp csordult végig. Nem sírt, csupán némán szenvedett. Nova ebből semmitsem vett észre.

Haris kölcsönkapott ruhákban üldögélt egyedül. Falkatársai mellette álltak, de nem kellett neki lelkitámasz; csak el akarta felejteni az egészet. Végignézve a vágások hasította, szalmaszínű, szúrós szövetopólón és az agyonfodozott, harci gyakorlatokon használt nadrágon inkább azon morfondírozott, hogy az apja ki fogja csinálni, ha megtudja, elhagyta a bőrkabátját. Egy vagyonba került a bőrműves, a cserző és a ruhakészítő megfizetése; és még a szarvast is én vadásztam hozzá – mondaná Veldon.  
 Ebben a pillanatban kézhez is kapott egy levelet, amit kelletlenül felnyitott, darabokra tépve a precízen ragasztott papírt.

*Fiam,*

Már jól kezdődik…

*Gyere haza. Beszélnünk kell!*

*Üdv,*

*Az apád*

Rövid és lényegretörő, mint mindig. Nem is vártam többet… - gondolta magában, majd letette a levelet és arcát kezébe temetve sóhajtott.  
 - Végem van – nyögött fel hangosan az elveszett kabátra gondolva; de még mindig jobban esett neki ezen siránkozni, mint az el múlt napok veszteségeivel törődni.

Az idő relatív

*Az idő relatív, ezt már az Óvilág óta tudjuk,*

*ám csak mostanság kezdjük felfedezni valós*

*igazát. Az idő nem folyam, hanem befagyott*

*tó, melyen tetszőleges irányba közlekedhet az,*

*aki ismeri módját. Mi pedig nem vagyunk mások,*

*mint vízkristályokba fagyott emlékek halmaza,*

*s ezt fel sem fogjuk igazán! […]*

*Mágia és Filozófia az Óvilági tudósok nyomán, írta Arkhan főmágus  
Egyetemi alapításévi díszpéldány  
 Újvilág, Daunaui Egyetemi Nyomda (178 Elden   
53. napja)*

*A kölyök megfogta isten lábát, vagy éppen for-*

*dítva… Sokan gondolhatnák szerencsének, vagy*

*véletlenek sorozatának, ami vele történik, de*

*én máshogy vélekedek. Különös érzékel rendel-*

*kezik a mágia és az időzítés művészete iránt,*

*akkor is, ha ennek sokszor nincsen tudatában.*

*B.*

*162. számú ismeretlen napló: bőrkötéses, jó állapotú.*

*Egyetemi könyvtár*

*Ismeretlen szerző, jelöletlen kor*

Éppen hazatérni készült, mikor megkapta a hírt. Veldon egyik menekültgetóban állomásozó kéme hozta a jelentést: nagymértékű aktivitást érzékelt a Daunau vízesés mögötti csatornákban.

A vérfarkas reményvesztetten vágott neki az útnak, de a kötelességtudat vezette. A bűzös csatornalé sem tudta elvonni figyelmét a rá nehezedő teherről és az elmúlt napok történéseiről. A diákokat ért veszteségről, hogy fia és lánya majdnem a homály martalékává vált és arról, hogy ez ellen sem tehetett semmit.

Nehéz idők jártak Ainonnan népére, és ők tőle vártak segítséget: egy megkeseredett vénembernek érezte magát. Apjára gondolt, akinek nem kellett ilyen nehézségekkel megküzdenie, majd Harisra, akire talán még sajátjainál is nagyobb harcok várnak. Titkukat megőrizte a hold, de, hogy meddig, nem tudhatta.

Mindig kemény volt vele, talán keményebb a kelleténél, de a szertartások után féltette, s ez a féltés vezetett el kapcsolatuk megromlásához. A felismerés könnyített lelkén, most az egyszer a világ elé fogja helyezi elsőszülöttjét.

Bakancsok tompa puffanása pattant vissza a falakról, számukat nem tudta megállapítani, de abban biztos volt, hogy bőr fedte, puha holmi csapta a zajt. Hátrébbhúzódott egy sötét résbe és a várt. A hang egyre erősödött, közeledtében kitisztult, így rájött, hogy egyvalaki közelít. Léptei szaporák voltak és határozottak, nem menekült, csak sietett, tudatában annak, merre tart. Már csak egy sarok választhatta el őket, amikor megszakadtak a lépések. A vérfarkas kifinomult hallásának köszönhetően megállapította, hogy az illető megállt. Hallotta szívverését, szapora lélegzetét. A ritmus egyre gyorsult, mintha veszélyt érezne, és ekkor érte el Veldont a szag.

A szag, amit a kénköves poklok mélyén is felismerne, amit a csatorna bűze sem fedhet el, a Szabad Világ Tanácsának kitaszított tagja, Arkhan közeledett. Veldon nem tudta mit tegyen, hiszen a mágus ereje sokszorosa övének, nem kelhet vele birokra. A másodpercek pedig peregtek és bár szaglása nem érhet fel egy vérfarkaséval, a mágikus aurájával hamarosan ki fogja tapintani, hogy valaki van még a közelben.

- Kiráz a hideg ettől a helytől – hallotta tompán a léptek visszhangjának kíséretében.

Mikor már semmit sem hallott, a szag nyomába eredt, ami két irányba vezetett. A frissebb egy falba épített rejtekajtóban végződött, ahonnan beszédhang szüremlett kifelé mágikus blokk alatt, így rejtve el a személyek kilétét. Veldon társaságot nem kívánt magának az összeesküvők közül, így visszatért kiindulópontjához és a másik irányba indult.

Itt is titkos ösvényre lelt, amit csapda védett, aminek kiiktatása ennyi év gyakorló szolgálat után már játszi könnyedséggel ment. A föld alá vivő út nyirkossá vált és egy idő után kikövezett falak és boltívek vették át a döngölt föld helyét. Ismerős volt számára ez a hely, az építészeti megoldások, a szagok, az atmoszféra, majd beléhasított: ez a Muantain tömlöce!

Rozsdás rácsok vették körül és ő a döbbenettől bámulva sétált automatikusan előre, fel sem fogva, micsoda veszélynek teszi ki magát. Még soha nem látta a tömlöc ezen részét, de biztos volt benne, hogy annak a kiegészítésében sétál. A szűk folyosó végén megpillantotta egy széken Arkhan főmágus vörös talárját.

Egy erőtlen női hang térítette magához. Az egyik cellában, az árnyak között mezítelen alak terült el, hosszú fülei erőtlenül terültek arcára. A gárda vezetője meg akarta szólítani az idegent, amikor valami lesből támadt, egyenest a gerincére.

Magatehetetlenül rogyott a földre, nem érezte alsótestének egy porcikáját sem. Hideg futott végig ép tagjain, amint meglátta a horgos csontokkal borított tenyeret, a hatalmas szem- és tépőfogakat.

- Ragadozó – lehelte ki utolsó, fájdalommal telt mondatát, majd elsötétült minden.

֍֍֍֍֍֍֍

Egy fekete zászlót vagy gyászruhát öltött diákot sem látott Daemon, mikor belépett az iskola üvegajtaján. A vándorlások előtti tündehagyományok szerint az év utolsó hónapjában temetik el és gyászolják meg halottaikat a fővárosbéliek. Addig is az év közben elhunytak bebalzsamozva várnak örök nyugalmukra a kripták és sírhalmok közötti hallottasházban.  
 Mindezek ellenére csendes volt a környék. Bár a ruhaneműkön nem, az elnyűtt arcokon, táskás, könnyáztatta szemeken, a görnyedt tartásokon látszódott, hogy valami nincsen rendben. Belépve az osztályterembe ugyan az a némaság fogadta, mint a folyosókon. Az ajtó sikolya megtöltötte a lelketlen termet, a benne lévő osztálytársai mégsem szisszentek fel az éles hang hallatán. Csupán Belholwer és Ashery beszélt, akiket láthatóan cseppet sem viseltek meg a történtek. Csípős megjegyzésekkel bombázták Isseraht vagy éppen Cadertort cukkolták, de egyik helyen sem értek célba szavaik. A két néma elf között érezhető volt a feszültség. Mikor a Kingthwig bajnok közeledni próbált, a Héphan jelenség, arrébb ment; tartva a kezdeti távolságot. Luna széke üresen állt, ahogyan Aomaoné is. A bölcs elfet rögtön a gyengélekdőre vitték, azóta is ott tarották. Luna biztosan mellette van – gondolta Daemon. Nessela és Viktor vidám üdvözlése is távoli emlékképnek tűnt. A vámpír hiányzott jól megszokott helyéről, a vörös hajú lány pedig kedvetlenül bámult a kezében forgó ceruzát. Nova hasonló tekintettel veszett el a falak mésszel takart golyó alakú hibáiban. Daemon mellé ült, megsimította vállát, mire a lány elhúzódott, de a tekintete nem váltott célt.  
 Ebben a pillanatban lépett be Haris. Karikás szemei kidülledve ültek különösen sovány arcán. A véreres, vizenyős golyóbisok alatt rakoncátlanul nőtt szakáll tekergett. Miközben a helyére témfergett felbotlott a tanári asztal előtti székben, de nem törődött vele. Az asztal fölé görnyedt, majd kezeivel barikádot képezve zárta ki a fényt és szűrte meg a suttogó tündék hangjait.  
 Keménytalpú cipő kopogása visszhangzott a folyosóról. A hang ütemesen ugrált a diákok csendhez szokott dobhártyáin. Neelana lépett be az ajtón. Ugyanolyan kimérten járt és erőteljesen mosolygott, mint mindig; azonban sem az élére vasalt szoknya, sem a pontosan betűrt ing nem tudta feledtetni a mandulaalakú szemei alatti lila táskákat, melyek még ezen a barna tónusú bőrön is képesek voltak átütni. Hevesen írt a táblára, miközben lepuskázta a felírandó szöveget a kezéről.  
 - Ashan tanár úr betegeskedik. Gondolom sokat hallottatok a vidékre tett útjáról és az ott történtekről. A pletykák ellenére nem történt vele semmi baj, csupán megfázott út közben. A korára való tekintettel inkább betegállományba vonult a hétre. Azt üzeni, hogy olvassátok át a Kelta Írástudomány bevezető részét és az azt követő Rejtjelek című fejezetet. Ha jól tudom, szándékában áll kikérdezni, miután visszatér; de abban biztos vagyok, hogyha nem világos valami, azt átbeszélhetitek vele.  
 Senki nem szólalt meg; még jegyzetelni sem kezdtek. Mindenki tágra nyílt vagy éppen összeszűkült szemekkel bámult. Testileg jelen voltak, de szellemük messze járt a közelmúlt emlékképeiben.  
 - Tudom, gyerekek, tudom. Én is ott voltam veletek, de az élet megy tovább. Látom az arcotokon a fintorokat, a nemtetszéseteket; a kérdést, hogy hogyan mondhatok ilyet? – nézett egyenesen Harisra. - A veszteség a hétköznapok része, legalább is az volt… Én is a homályból jöttem; a vadonban születtem. Előttem több generációval indultak meg a Lizergek a távolkeletről. Sokan voltunk, de ez idővel változott. Nem mertek gyermeket vállalni a népem tagjai. Eleinte én sem… Mikor megszülettek a gyermekeim, még csak kis tojások voltak; amikre úgy kellett vigyázni, mintha üvegből letek volna. Ezért is volt veszélyes odakint a családalapítás. De nem untatlak titeket a részletekkel. Mikor Ainonnan közelébe értünk, már csak egy tucat maradt belőlünk. Minden vándorgyík, aki útnak indult, meghalt; s nem tudjuk mi történt azokkal, akik otthon maradtak. Lehet, hogy én és azok a csöppségek vagyunk fajunk utolsó tagjai. Tragédia… akár csak az, ami veletek történt – Haris lába már régóta ugrálni kezdett, de mostmár olyan hangosan kopogott a lakkozott fán, hogy azt hallani lehetett. Tekintete a tanárnő és az ajtó között cikázott. – De ez a tragédia az élet velejárója. Aminek eleje van, annak vége is kell, hogy legyen. Én elvesztettem a családomat, a barátaimat, és a gyermekeim apját; mégsem siránkozok. Meggyászoltam őket és tovább léptem, mert az élettel haladnunk kell, különben elmegy mellettünk.  
 Ekkor kivágódott az ajtó. A falnak vágódó kilincs nagydarabot mart ki a vakolatból. Egy fekete csuklyás alak lépett be rajta; egy pöcegödör illatos mező volt ahhoz a szaghoz képest, amit árasztott magából. Csupán az arcának az alsó fele látszódott. A hullafehér vonásokon ülő kiszáradt ajkak guszustalan vigyorra fordultak. Köntösszerű ruhája tovább ért lábánál; az alja és a szövet, mellyel összekötötte nedves volt; léptei nyomát kis, zöldes-barnás tócsák jelölték.  
 - Ki maga és mit akar az én órámon? – ugrott elő fehér, pikejezett farka Neelanának, miközben szembogara megnyúlt. A bűzös alak levette kapucnilyát, ami alatt hámladozó bő, néhány ocsmány hajszál, és még egy vámpírhoz képest is abnormálisan nagy szemfogak voltak. Kisétált a napra és elkezdte kioldozni köntösét. Halkani sisteregni kezdett, amint parázs jelent meg fejéről lelógó fehér cafatokon. Neelana odacsapott a farkával, de az egy laza mozdulattal elkapta a mérget fröcskölő tüskénél fogva.  
 - Az elfeledett üdvözletét küldö Ainonnan népének – folytatta a procedúrát egy kézzel. A mellkasán egy lebutított nap szimbóluma volt, ami egy kulcs közepén helyezkedett el. Amint a fény hozzáért vörösen és sárgán ragyott fel. A fény beterített mindent a teremben. A rém hangosan fölnevetett, Haris az arcába mosolygott, majd robbanás rázta meg az épületet. Az mágiatanszék oldalán hatalmas lyuk tátongott. Az imént említett farkas és a tanárnő szénné égtek. Nessela súlyosan megégett, egy szál sem maradt vörös fürtjeiből, de még mozgott. Daemon közelleb húzta magát, de, mire odaért már nem lélegzett a lány. A hátsó sorra ráborult a tető. Cadertor Isseraht ölelte magához zokogva, akit fejbetalált egy nagyobb kő, a másik kettő eltűnt a romok alatt. Egy kéz nyúlt ki a kisebb szemű törmelék alól, amiből Belholwer mászott ki nagy nehezen. Kikecmeregve börtönéből tehetetlenül gurult le egy deréktól lefelé egyben maradt test mellé. Ekkor vette csak észre Daemon, hogy nem érzi a lábait. A világ elhomályosult körülötte, majd sötétség vette körbe.  
 Fulldokolva ébredt fel a kollégium tetején lévő lakosztályban a mellette rezgő telefonra. Kikapcsolta az ébresztőt. Szeretett reggel lustálkodni, de most kicsit sem volt hozzá hangulata. Magára kapta a nadrágját, összekötötte a vászonpóló felső részét ősszefogó madzagokat, lemászott a szoba végén tátongó lyukon, s körbenézett. Viktor még mindig sehol sem volt; nem látta a vizsga óta. Nessela sem volt a szobályában; csak egy üzenetet hagyott hátra az asztalon „Bocsi, Daemon, de nem bírok itt lenni. Bent talákoznuk, aludj jól” „Egy kacsintó fejet ábrázoló rajz).  
 Bralien szokásos reggeli beszédét nem akarta végighallgatni; így inkább úgy tett, mint aki nem is figyel a vén Hephanra. Egy állat hangja sem viszhagzott a tér közepén, sőt még a boltok fényei sem gyúltak ki. A természet némán figyelte a fiút, csupán a Daunai menti sodrás hangja kísérte el az egyetem épületéig.  
 A mágiatanszéken egy fekete zászló sem éktelenkedett és az ott tanulók és oktatók sem viseltek gyászruhát – ezt tudta Daemon, ez a fővárosi hagyomány. A gondolatok végigfolytak elméjében és rájött, hogy az álma is így kezdőtött. Furcsa egybeesés, nemde? Belépve az osztályterembe csak a két sznob elf sutyorászott valamit, érthetetetlenül, míg a másik kettő távol egymástól csak tűrte ezt. Nessela kedvtelenül forgatta a kezében lévő ceruzát nem is figyelve az akrobatikus fa és széndarab előadását. Aomaon és Luna hiányoztak, érthető okokból. Leült Nova mellé, aki elhúzódott, amint végigsimította a kezét. Kirázta a fiút a hideg az egybeesések hatására. Mivel barátnője egyértelműen nem volt hajlandó vele foglalkozni, átült a szénakrobata tulajdonosához.  
 - Valami nagyon furcsa dolog folyik it.  
 *- Csak nem magadról beszélsz öcskös?  
 - Nem, komoylan beszélek. Te nem érzed ezt a dejavut?  
 - Most, hogy mondod, de. Mindjárt be fog érkezni Haris, nem?  
 - Borostásan és meggyötörve.  
 - Pontosan.*  
 - Értem, mire gondolsz. Pár napja még Viktor és Will ízléstelen, morbid, fárasztó vicceitől zengtek a termek… Olyan nagy nélkülük a csönd – szemei átkúsztak a falról a táncoló ceruzára.  
 - Nem erre gondoltam – ragadta meg a lány karját, a kelleténél kicsit erősebben; s ezzel a figyelmét is egyben. Hátébb húzódott, majd ingerülten nézett bele a fiú szemébe. Érezte magán az eszelős tekintet nyomását.  
 - Mi bajod van Daemon?  
 - Baj lesz, valami nagy baj. Álmomban megjelent. Meg fogunk halni!  
 - Miről beszélsz?  
 - Az igazat mondom. Az iskola, a fekete zászlók hiánya, az unott arcok, a susogó tündék.  
 - Nyugodj meg, kérlek. Ez természetes. A gyászidőszak majd csak a tél végén jön és az a kettő érzéketlen fasz amúgy sem vette ki a részét a harcokból.  
 - Nem erről beszélek – cipőkopogás csapta meg a füleit. – Most fog bejönni Haris. Borostás arccal, és meggyötörve. Figyeld meg!  
 - Oké… Gondolom. Csak nyugodj már meg egy percre, Istenem…  
 Neelana lépett be a terembe. Ugyan azok a karikás szemek, mint álméban. Ugyan olyan kimérten és ugyan olyan hétköznapi, még is pontos viseletben, mint mindig.  
 - Látod. Nem Haris az. Ő is biztosan kivett egy napot. Biztosan megviseltek a történtek. Nyugodj meg, ez természetes. Mindenkivel így van. Még Viktorral is – hangjából fájdalom tükröződött; barna szemei a fiúról eltekintve más néznivaló után kutattak. Nelleana a kezére írt puskából írt föl egy szöveget a táblára.  
 *- Ezt benéztük.  
 - Nem, csak te.  
 - De te is elhitted egy pillanatra, Kraasah, a mindentudó!  
 - Az egyszer biztos, hogy valami itt nem stimmel.* - A táblán Ashan professzor üzenete áll. A mai óra elmarad betegsége miatt. A Kelta írástudomány első két fejezetét olvassátok át. Ha jól tudom, szándékában áll kikérdezni, miután visszatér; de abban biztos vagyok…,  
 - …hogyha nem világos valami, azt átbeszélhetitek vele – suttogta Daemon, de nem elég halkan, hogy Neelaana meg ne hallja.  
 - Igen, én is ezt akartam mondani. Úgy látszik, valaki túl sok időt töltött a mágustoronyban a kristálygömböket bújva, igaz? – senki sem reagált erre a megjezésre és senki sem jegyzetelt a tábláról. - Tudom, gyerekek, hogy fáj. Nagy veszteségeink vannak; de a holnap nem vár. Elhunyt szeretteink is azt szeretnék, hogy tovább lépjünk.  
 Ekkor bevágódott az ajtó és egy csukjás alak lépett be rajta. Bűzölgő köntöse a földi ért. Lábai nyomán mocskos tocsák képzőttek. Levette kappucniját, s kiállt a napra. A kopasz fején hámló bőrön gyertya nagyságú lángok gyúltak. Neelaana szó nélkül nekivágta méregtől csöpögő farkát, amit elkapott a lény.  
 - Az elfeledett az üdvözletét küldi Ainonnan népének.  
 - A vámpírok agyarainál is méretesebb szemfogakkal rendelkező lény vicsorogva törte el a farokcsonkot, mire a tanárnő hangosan felkiáltott. Letépte magáról nedves ruhadarabját. A hasán egy kulcsra nyomott nap brája villant fel vörös és narancsszínben. Robbanás rázta meg az épületett. Daemon érezte a bőrén az égető fájdalmat.  
 Ordítva ébred föl az ifjú félelf a kollégiumi szobájában.  
 - *Ez biztos, hogy nem álom volt!  
 - Miről beszélsz.  
 - Még érzem a megpörkölt szőr szagát.  
 - Áuuuu. Igen… Nekem meg a bőröm érzékenyebb* – jelent meg egy pillanatra az ágy végén ülő meztelen női alak. Vörös bőrét fehér festék borította; bájait, hosszú, csomós haja takarta ki. Valami változott. Eddig sohasem volt meztelen és a haja is ápolt volt – gondolta Daemon, de már el is tűnt.  
 - *Járjunk utána ennek az egésznek. De hol kezdjük?  
 - Gondolkozzunk. Mi volt más most? Nova és a sznobok ugyanúgy viselkedtek.  
 - De Neelana beszéde, az más volt! Keressük meg őt!  
 - De miért volt más a beszéde?  
 - Miért? Miért…?  
 - Haris, te agyalágyult!  
 - Tényleg! Nem jött be így nem nézett ítélkezően Neelanára, így ő nem kezdett bele a nosztalgiába.  
 - Pontosan.  
 - Akkor menjünk a vérfarkasok nevelőintézetébe!*

֍֍֍֍֍֍֍

A vérfarkasok nevelőintézete távol a mágiatanszéktől, a kisvárosi hangulatot idéző vidéket szegélyező MV vasútvonalon túl helyezkedett el. A katonás épület makacsul szürkéllett a természet által visszavett utca végén; egy kisebb facsoporrtok gyűrűjében álló mező közepén. A haditanszék stílusát idéző csíkozott vasbeton egy nagy, ablakokkal tűzdelt blokkban állt majdnem teljesen üresen. A diákokat pirakadat előtt hajtották ki reggeli csomagjaikat kezükben nyomva az intézetből – legalább is az egytem felé vánszorgó farkaskölykök, akikkel út közben találkozott, erre utaltak.  
 A portás Bralien teljes ellentéte volt: egyenesen ült székében, rövid haja tüskésen ült fején, tekintete semmitmondóan, mégis éberen bámulta a belépő félelfet. Félmondatokkal válaszolt a kérdésekre, amik végül egy szintfelelősnek titulált felsőbbéveshez vezették. A szoba ajtaja kulcsra volt zárva, horkolás hangja csapkodosta az ajtó vékony falát.  
 Bekopogott. A horokolást határozott léptek kopogása váltotta fel. Kinyílt az ajtó, de csak résnyire. A további mozgást gátoló lánc mögül egy markáns arc várakozott. Gesztenyebarna tekintetében ugyan azokat a jeleket vélte észrevenni, mint amiket a portáséban is.  
 - Mit akarsz? – szólt az érces hang.  
 - Harist keresem.  
 - Már rég elzavartam.  
 - Esetleg nem tudod, hogy merre mehetett?  
 - Iskolába ment, hiszen tanítás van, az istenek szerelmére! – húzta össze szemét és a vonásai is rácosodni kezdtek.  
 - Ott biztos nincs.  
 - Mit érdekel az engem? Majd, ha visszajött, megkapja a büntetését.  
 - Nem viselkedett furcsán?  
 - Csak annyira furcsán, mint minden újonc, aki bajtársat veszít. Ahhoz képest, hogy este még sírva fetrengett az ágyában, reggelre már egészen jól nézett ki és nem is volt vele semmi gond. Ezt mondjuk, furcsának vehetjük… Vagy csak kezdem betörni – enyhült meg a hangja, miközben a távolba bámult egy pillanatra.  
 - Biztosan nem tudsz valami helyet, ahová járni szokott? Ahová elmenekül a világ elől?  
 - Ha tudnám, hogy „hová menekül a világ elől”, rég nem lenne probléma az eltűnéseivel. Mostmár tünés – csapta rá az ajtót, majd pár pillanattal később újra kezdőtött a horkolás.

Daemon csalódottan sétált vissza az Ainonnan népe által visszafoglalt területre. Hátrahagyta a gazlepte betonutakat, a szellősen nőtt fákkal tűzdelt tájat és a télre készülődő vadregénybe bújt állatkákat. Elhagyta már a vidéket és a Bölcsek hídján poroszkált vissza az egyetem épülete felé.  
 *- Minek mész vissza?  
 - Van jobb ötleted?  
 - Igen: akármi más, ami nem azzal végződik, hogy felrobbansz egy hülyeségeket beszélő pszichopata vámpír hastetkójától.  
 - Épp ez az, hogy amiatt megyek vissza.  
 - Hogy meghalj?  
 - Hogy válaszokat kapjak.* Robbanás rázta meg a hidat, vascsavarjai egyszere mély és éles hangon zendültek fel. Terem nagyságú lyuk tátongott az Mágiaintézet falán. Kisebb nagyobb lángnyelvek nyaldostak kifelé belőle, amiket a Daunai menti árámlatok visszatessékeltek a fal belső takarásába.  
 *- Na látod, mostmár biztosan nem robbanok fel.*

A teremben hamu és por szállt a füst szárnyán. Fullasztó levegő pállott az egész helyiségben. Nelaana és a szörnyeteg szénnéégett tetemei voltak az elsők, amiket meglátott. Daemon Novához szaladt, aki kisebb-nagyobb zúzódásokkal megúszta az esetet. Miután megbizonyosodott, hogy a sokkott kapott hercegnő életben marad, Nesselához ugrott. Letérdelt a mozdulatlan test mellé. Félresöpörve a hullámokba rendeződött kormos, vörös fürtöket pulzust keresett, de nem talált.  
 Sírva omlott barátja mellé, de senki sem ment oda mellé. Cadertor fájdalmasan kiáltott fel, mikor Isserah élettelen tagjait kiráncigálta a plafondarabok alól. Egy kéz jelent meg a törmelékben, amiből Belholwer mászott ki. Ügyetlenül gurult végig a dombon, beverve bordáit, amikből a hangok alapján legalább egy eltört. Ebbe a véres, poros, zűrzavar festette képbe lépett be Haris. Természetellenesen nyugodt volt. Úgy nézett végig a helyszínen, mint aki semmi érdemre méltót nem talál benne. Mikor meglátta Novát elmosolyodott, azonban mikor Daemon haraggal gyűlt, könny mocskolta ábrázatával találta szembe magát, ocsmány fintorra kanyarodott szája.  
 - Te! Te! Mi történt itt? Mondd el, te szukafattya! Mi történik velem? – ugrott neki, majd játszi könnyedséggel nyomta a falnak a kolosszusi testet.  
 - Nyugi tigris – emelte fel kezeit az újra magabiztosan grimaszoló vérfarkas. – Először is nyugodj meg.  
 - Nem fogok megnyugodni! Érted? Mondd meg, hogy mi folyik itt, vagy az istenekre esküszöm… - nyomta ujját Haris arcába, aki lassan eltolta onnan, majd erős, de higgadt mozdulatokkal feszítette le Deamon szorítását magáról.  
 - Menjünk egy csendesebb helyre, és mindent elmonodok.  
 - És Novával mi lesz?  
 - Hagyd csak itt, úgy sem számít.  
 Az Aien törzs várományosa hátat fordítva legyintett a félelfnek, hogy kövesse. Daemon hezitált. Tekintete párja és a távolba vesző válasz közt cikázott. Felpattant, tenyerével letörölte az arcára tapadt hamu és könny képezte mocskot, lerázta ruháját, vett egy nagy levegőt, és elindult a válaszok után.

A mágiatanszék végébe száműzték az egyetem könyvtárát, mely az első emelettől a tetőtérig tartot. A galériákkal bővített emeleteket márvány és lyukas könyvkupacokból összepakolt oszlopok tartották. Az olvasni vágyók teljesen nyugodtan emelhettek el olvasnivalót a jól állcázot könyveszekrényekből is, hiszen levitációs mágia tartotta helyén mindet. Az első emeleti részben ültek le egy félreeső sarokban, ahol az olvasóasztal egymással szemközti oldalára rakott egyszerű székeket és a közé helyezett lebegő gyertyát két padlótól falig tartó polc zárta közre, telis tele a mágia történetével kapcsolatos olvasmányokal.  
 - Mostmár beszélj – szólalt meg a félelf kicsit hangosabban a kelleténél, így pár rosszalló szempárral találta szembe magát.  
 - Hova ez a siettség? – mélyedt el Haris a körmeinek tisztogatásában, de mikor fölnézett, látta Daemon arcán, hogy nem most van itt a tréfa ideje.  
 - Nincs időm játékokra, úgyhogy legyél olyan kedves és mondd el, hogy mi a fene történik!  
 - Nincs időd játékokra? Tudod ez nagyon vicces, mert pont, hogy van. Nem tudom feltűnt e, de minde egyes kibaszott nap végén újraindul az egész szarkupac – emelte ő is fentebb a hangját a könyvtári hangulathoz képest.  
 *- Nagyon érzékletes a fiú.*  
 - Igen zsenikém, képzeld feltűnt. És nem gondolod úgy, hogy kellene ezzel kezdenünk valamit? - megvetéssel beszélt ellenlábasával, mi nem volt túl megszokott az ő hangjából.  
 - Mit gondolsz? Szerinted én nem próbálat? – jelent meg a kétségbeesés a farkas tekintetében, majd egy alig észrevehető könnycsepp, amit azzal próbált leplezni, hogy az ablakon kinézve pislogni kezdett.  
 - Oké, sajnálom. Mióta vagy így ebben? Ebben a börtönben, vagy, hogy mondjam.  
 - Az első után nem számoltam.  
 - Az első nap után?  
 - Azért ennyire még én sem vagy lusta, új fiú. Az első hónap után.  
 - Egy hónapja vagy már itt? – hőkölt hátra. Hihetetlennek hatottak az imént elmondott szavak, és, ha más körülmények között hallotta volna, talán még el sem hiszi, de ez most nem más körülmények voltak.  
 - Hah, ez vicces – nevetett fel olyan jóízűen, ahogyan még nem hallotta. – Legalább hatszor annyit, ha az időérzékem nem csal.  
 - Őszintén sajnálom.  
 - Nem kell a sajnálatod, paraszt! – fordította ismét a fejét a festett ablak felé. – Mellesleg te is benne ragadtál, nem csak én. Azt mondják valami nagyon okos kisdiák vagy, szóval találj ki valamit inkább.  
 - Elmondtad ezt már valakinek?  
 - Igen, és mindenki hülyének nézett.  
 - Persze – kezdte el simogatni az állát a gondolatiba merülve. – Az időmágia nem csak, hogy tiltott, de egy felfedezetlen ág is. Sokan még a puszta létezését is megkérdőjelezik.  
 - Remek… Mi lehetünk az elsők, akik leírják… Már, ha kijutunk innen valahogy.  
 - Biztosan van rá valami mód. Hmm… Mit csináltál eddig? És apropó, mit kerestél Novánál?  
 - Tudod, ha már úgyis minden nap újrakezdődik, nincs mit veszítenie az embernek.  
 - Te ráhajtottál?  
 - Tudod, néhány verzióban meghaltál, és akkor valakinek meg kellett vígasztalnia…  
 - Gusztustalan egy féreg vagy te, Haris. És abba nem gondoltál bele, hogy mi lesz akkor, ha véletlenül nem kezdődik újra az adott nap?  
 - Dehogyis nem. Ezért ápolgattalak, amikor csodával határos módon tizenegy alkalommal túlélted.  
 - Nem úgy volt, hogy nem számoltad?  
 - Tudod, egy idő után rájöttem, hogy valamivel le kell kötnöm magamat.  
 - És te azt számoltad, hogy én hányszor éltem túl?  
 - Meg azt, hogy hányszor haltál meg, hogy meddig jutott Nelaana a beszédével, mielőtt az a vámpír robbantott.  
 - És esetleg, hogy hányszor feküdtél le Novával?  
 - Meg, hogy meddig bírtam, és azt is, hogy kikkel – még mindig az ablakot bámulva elmosolyodott. – Isserahval bírtam a legtovább. Lehet, hogy ráhajtok… Bár Cadertor gondot jelenthet majd.  
 - Ezeket nem akartam hallani… Melleseg, mint mondtad, meg kell törnünk az igét.  
 - De hasznos dolgokat is csináltam – fordult vissza ksikutya módjára, mint aki gazdájának hozza vissza az eldobott csontot. – Fejlesztettem magamat a harcászat terén, annyira unatkoztam, hogy eposzokat kezdtem olvasni, sőt, még egy alkalommal, mikor túlélted, a mágiáit is gyakoroltam.  
 - Visszatérhetnénk a témához?  
 - Ó, el is feljetettem. Tudod, már egészen hozzászoktam a magányhoz, a meg nem értettséghez, és ahhoz, hogy akármit csinálhatok, nicnsenek következményei.  
 - És ezekben az egyedül töltött napokban eszedbejutott, hogy ki kéne deríteni valamit ezügyben vagy túlságosan el voltál foglalva a szexben kiélt önsajnálattal?  
 - De igen élvezetes önsajnálat volt – kacsintott Daemonre, aki még mindig komor idegességgel bámulta. – Mellesleg a varázslatnak próbáltam utánanézni, de mint te is mondtad, ez egy tiltott és nem kutatott terület.  
 - Okosnak kell lennünk és nagyon megválogatni, hogy kinek mit mondunk; de ki lenne olyan agyament, hogy elhiggye ezt az egészet és még segítsen is nekünk… Megvan! – pattant fel.  
 - Ashan professzor – vágta rá Daemonnel együtt Haris is, de kisebb lelkesedéssel.  
 - Igen, rá én is gondoltam, de vakvágány.  
 *- Ne rám nézz öcsi. Én most csak szemlélődöm.*  
 - Miért? Nelaana azt mondta, betegeskedik. Akkor valószínűleg házában van – huppant vissza a szavak súlyától.  
 - Elhiheted nekem, hogyha azt mondodm, hogy az egész várost felkutattam érte, akkor azt szó szerint értem. Még a lidérközi feketepiac információárusai sem tudnak semmit a profról és így hiába tudjuk, hogy otthon van, ha nem tudjuk, merre lakik.  
 - Várj csak. Mit mondtál?  
 - Hogy nem tudjuk, hogy hol lakik. Ennyire nem figyelsz?  
 - Nem, nem. Az előtt.  
 - Hogy otthon van – fújtatott Haris és homlokát fogva rázta meg fejét.  
 - Ez az! Hát otthon van. Érted? – pattant fel és rázta meg a farkast a vállánál fogva, mire ő grimasszal az arcán elhúzódott.  
 - Igen, otthon van. És akkor mi van, ha otthon… A szobája! A szobályában van! – tért újra élet elnyűtt tagjaiba. Felkapta Daemont, minden szuszt kipréselve belőle magához ölelte, és még a cuppanós puszit is nyomott az arcára, aminek köszönhetően most a félelf fintorodott el.  
 *- Ritkán mondok ilyet, de szép volt öcskös.  
 - Köszi Kraasah* – még a fejében is fulldokolva hangoztak saját szavai.

Már a keskeny csigalépcsősor közepén szipogás, köhögés, krákogás, majd egy tompa placcsanás ütötte meg a fülüket, jelezve, hogy jó helyen járnak. A term tárva nyitva várta őket és a végében pihenő leharcolt ajtó sem volt bezárva. Közelebb érve egy nagy csörömpölés, falnak csapódó puha és kemény tárgyak robaja, törés ricsaja, majd néhány elharapott káromkodás zaja szűrődött ki a repedezett fa és az azt tartó vasszíjjak közül. Óvatosan kopogtak be, félve, hogy az egész épülöt darbjaira hullik.  
 - Ki az? – állt be a csend egy pillanatra.  
 - Daemon és Haris, professzor úr.  
 - Á, diákok – nyugtázta, majd újrakezdődött a harc. – Jöjjenek, jöjjenek, szaporán. Nem érek rá egész nap.  
 - Ha ő nem is, de mi igen – motyogta Haris.  
 A lomhalomok közepén egy nagyobb kupac takarásából mászott elő a mágiatanszék neves oktatója a szokásos zsíros haj, porors, most éppen karmatsin köntös kombinációjában.  
 - Foglaljanak csak helye – mutatott két egymástól eltérő magasságú szemétdomb tetején henyélő székre, majd ő helyet foglalt az íróasztalán. – Miben lehet segítségére egy ilyen vénséges mágus, a fiatalságnak? Várjanak, had talájam ki! Nem értik a rúnákat. Ebben az esetben, holnap jöjjenek vissza, kérem. Akkor többen is…  
 - Nem ezért jöttünk – vágott közbe otromba módon a karjait összefonó Haris.  
 - Modortalan barátom arra akart utalni, hogy más ügy hozott minket ide.  
 *- Most meg már a barátod?  
 - Halgass már el, csak egy percre!*  
 - Höh, barátok – suttogta alig hallható hangon a vérfarkas.  
 *- Látod, én is ezt mondtam.*  
 - Akkor miben segíthetek? – görnyedt előre, és a lábai is himbálózni kezdtek.  
 - Lenne egy tézüsünk.  
 - Milyen izgalmas – mosolyodott el szerényen.  
 - A tézis egy kiaknázatlan, ám igen veszélyes mágiai irányban folytatott eszmecsere eredménye. Ugyebár vannak tiltott ágak a varázslásban, amikről még teóriákat sem gyártanak nagyon; minket mégis érdekelne egy konkrét…  
 - Az időmágiáról lenne szó – vette át a szót a marcona képet vágott Aien, mire Daeom gyengén homlokoncsapta magát.  
 - Hát miért nem ezzel kezdték? – pattant föl, majd a gondolattól felvillanyozva nekilátott az iratok közti keresgélésnek. – Azért mesélhetnétek nekem erről az elméletről.  
 - Röviden? Ez amolyan…  
 - Egy időcsapdáról van szó – vágott közbe ismét a türelmetlenkedő kolosszus.  
 - Had javítsam ki önt, ifjú farkas. Maga az időhurok varázslatról beszél, ami egy nagyon is léétező mágia pontos megnevezése. Igen-igen veszélyes egy mutatvány az idővel babrálni, de van néhány trükk, amivel büntetlenül belenyúlhatunk annak a folyásába. Van is erről egy könyvem itt valahol; amit sajnos nem én írtam. A tiltott mágiák ötödik kötetéről van szó. Hol is lehet? Hmmm… A többi itt van, de ez a példány hiányzik. Ajj, a macska rúgja meg! – kapott elő egy kis cetlit két vaskos bőrkötés közül. – Bevonta a Szabad Világ Tanácsa, a „világunk végét fenyegető” tényező miatt. Sajnálom fiúk, de nem thetek semmit az érdeketekben.  
 - És mi lett ezekkel a „bevont” példányokkal?  
 - Bevitték a könyvtár lezárt részébe – huppant vissza szomorú arcát tenyerével alátámasztva a lakkozott lapra. – És oda csak engedéllyel rendelkező személyek léphetnek be, mint mondjuk a kutatók, vagy a biztonsággal foglalkozó harcosok, esetenként vadászok. Rengeteg érdekes példány van odabent a fajok eredetéről és a kórral kapcsolatos tézisekről. Bár ezek inkább a koruk és az értékük miatt vannak elzárva.  
 - Akkor önnek is van belépése, hiszen maga is kutató.  
 - Sajnálom Daemon, de az én engedéjemet bevonták határozatlan időre egy rosszul elsült kísérlet végeztével, aminek következtében berobbant egy egész tanterem és a szivárvány minden színével vonta be a környéket.  
 - Ez megmagyarázza, miért idefönt tanít – gondolkozott el Daemon.  
 - Bizony, kutya egy dolog ez a száműzetés – görbült még mélyebre a szája, amit ráncos füle is követett.  
 - Igazán sajnálatos. Köszönjük a segítséget, de nekünk mennünk kell – pattant fel Haris.  
 - Jöjjenek máskor is, ha hasonló érdekes témába szeretnének belefolyni – szólt utánuk, miközben már lubickolt is a pergemaen, könyv, kalitka és törött kacatok tengerében.  
 - Állj már meg, az Isten szerelmére! Miért mentünk el? – kapta vállon az Aien törzsfő örökösét, aki egy megvető pillantással nyugtázta a dolgokat.  
 - Mert megtudtam, amit kellett.  
 - Igen, hogy a lezárt részben van. Nagyszerű… És hogyan tervezel odajutni? Átverekeded magadat az őrökön? Hahó… Biztosan magas szintű igékkel, sőt, talán rúnákkal védik. Nem beszélve arról, hogy amulettek is lehetnek az őröknél…  
 - Nem fognak gondot okozni.  
 - Mégis miért? Van egy kutató a zsebedben, aki varázsütésre bevisz minket?  
 - Nem egy kutató, hanem ez – csatolta ki a felső részét kabátjának majd előkapott egy vicsorgó farkasfejet ábrázoló plecsnit, amiről pajzsot ábrázoló fehér szalag lógott. – Apám medálja, a testőrség tagjainak van ilyenje. Mivel múltkor lenyúltam tőle és csak ünnepségeken veszi föl, és mindennek a tetejében az országunk biztonságával foglalkozó egyik legnagyobb fejes; csak átengednek azok az istenek verte páncélozott szobrok – szavai választékossága iróniát tükrözött, amit beszéd közben felhúzott ajkai is jól tükröztek.  
 - Így már világos – szégyellte el magát.  
 - Remek. Akkor mostmár eltehetem a plecsnit, vagy mutogassam körbe, hátha valakinek leesik, hogy loptam?

Könnyen jutottak be a lezárt részre. Haris magabiztosan, szilárdan és ami mégfontosabb lekezelően vetette oda apja rangjelzését az éberen figyelő őr asztalára. A marcona vérfarkas láncingén csörömpölt a péncél, ahogyan felállva és tisztelegve egy pillantást vetett a címerre, majd határozott mozdulattal bólintott. Most az egyszer hasznosnak bizonyult törzsfő fiának ez a fajta hozzáállása – legalábbis Daemonnel elhitette ezt.  
 A kar vastagságú vasajtó mögött teljesen más várta őket, mint amire számítottak. A terem plafonja csak pár centivel terült el fejük felett, s egy tucat polcnál több nem volt benne. Egy bejárata volt, ami a kijáratot is jelentette egyben; semmi kapcsolat össze az épület többi részével. Símárameszelt, lyukas betontömbként helyezkedett el az épület hátába száműzve. Önkéntelenül is kiült az undor Haris felhúzott ajkaira, amint észrevette a szobácska és a nevelőintézet stílusjegyei közti hasonlóságot. Nem habozott egyikük sem, minél kevesebb időt akartak eltölteni ezen a nyomasztó helyen.  
 - Én a mágiák tiltott tanaival kezdek – olvasta ki a polcra írt címet, míg társa rácsapta az ajtót a hallgatózó katonára -, rád maradnak a bestiáriumok.  
 - Minek akarsz te a bestiáriumokkal vesződni? Időpocsékolás… - forgatta a szemit.  
 - Na, vajon mit keresünk?  
 - Honna tudjam? Csak bökd ki, mit akarsz. Ne baszakodj!  
 - Nem rémlik egy csatornaszagtól bűzlő élőhalott, ami felrobbantott egy egész osztálytermet?  
 - És annak mi köze van ennek az egészhez?  
 - Épp ezt kéne kideríteni, te idóta! Lehet, hogy az égvilágon semmi; de te megkockáztatnád, hogy hátralévő napjainkat ebben az időbörtönben tölsük azért, mert nem voltál képes pár könyvvel többet átlapozni? Vagy várj, mondok jobbat, lehet, hogy a világ összes napját itt tölthetjük, mert senki sem tudja, hogy öregedünk e egyáltalán ezen a kibaszott helyen! És tudod, mit? Én nem is akarom megtuni!  
 - Nyugi, új fiú – lepte meg kirohanásával újra a vérfarkast az eddig béketűrő féltünde.  
 - Majd akkor leszek nyugodt, ha vége ennek az egésznek és visszatérhetünk a normális kerékvágásba – bújt egy könyv mögé, miközben azon gondolkozott, hogy nem csak az időhurok készítette ki az elmúlt napokban.  
 - Áh, ragadozók! Túl könnyű volt…  
 - Ahamm, csak fél évedbe tellett, igaz? – morogta kényelembe helyezkedve, de tekintetét fel nem emelve a lapokról.  
 - Áucs. Úgy látszik, ez túl magas labda volt.  
 - Gondolod?  
 - Hmm… Ez érdekes.  
 - Inkább élvezetesnek nevezném ezt a kis bájcsevejt – az elveszett szemlélődés egyre forrongó ingerré alakult az Aien ifjúban, de még nem adott neki hangot.  
 *- Mi van veled öcsi?  
 - Mi lenne?  
 - Hirtelen olyan kis bunkó lettél. Hah, tanulsz tőlem. Helyes, helyes.  
 - Szállj le rólam. Amúgy sem értem, minek beszélek veled. Csak egy hang vagy a fejemben… El kéne végre ismernem, hogy őrült vagyok és lezárni ezt az egész belsőgonosz marhaságot…  
 - Jobban szeretem a lelkiismeret megnevezést, de ezt később megbeszéljük. Figyelj, nekem is éppen annyira érdekem kikerülni ebből az egészből, mint neked; akár csak egy őrült agyszüleménye vagyok, akár nem. Ha csupán egy dolgot fogadsz meg most tőlem, akkor hagyd hátra ezt a gyerekes durcát. Egy pillanatra engedd el Novát és foglalkozz az égetőbb problémákkal.  
 - Igazad van…  
 - Szívesen, máskor is!* – kacsintott rá a pillantra testet öltött vörös bőrű, mezítelen alak. Csapzott tincsei Haris vállát végigsímítva visszatértek oda, ahonnan jöttek, legyen az bárhol. A fiú egy pillanatra hátranézett, de nem látott semmit.  
 - Sajnálom. Mindketten idegesek vagyunk, nem rajtad kéne levezetnem.  
 - Kösz… Gondolom… Na, a lényeg az, hogy ebben a könyveb egy konkrét fajról van leírás, ami nagyon hajaz a gyerekkorom rémtörténetinek szörnyére.  
 - Hát persze – elvette a könyvet, majd összecsukta és a bőrre nyomott iniciálés betűket a másik képébe nyomta. – Mert ez nem ragadozók, hanem ragadozó.  
 - Én csak úgy ismerem, hogy a bestia. Már egy is elég volt belőle, nemhogy egy egész faj – a páni félelem hideg formájában futott végig a hátán, jól összerázva egész testét.  
 - És mit tudsz róluk?  
 - Szintén alakváltók, mint a vérfarkasok, a vámpírok, vagy az animágusok. Egy lényeges ellentét van köztünk: ő vadászik ránk. A mesékben mindig a gyermekevő, gusztustalan pofjú, áldozatait karmos tenyereivel szétszabdaló rémként jelent meg. Lehettél te akármilyen erős, okos, ügyes vagy szép, nem tudtál elmenekülni vagy elrelytőzni, a kegyelemről pedig ne is álmodj… És a legrosszabb az egészben, hogy soha senki sem tudta megölni. Mindig csak elüldözték, és az időről időre visszatért.  
 - A feljeggyzések szerint – nézett ki a borító mögül a félelf, aki már a népmesék fejtegetése előtt belelapozott – már az ősvilág óta a természetes ellenségetek. Magában jár, nem társas lény, szaporodásuk kényes, blablabla… Áh, itt is van. Mindig a vérfrakas és váltó falkák nyomában, valamint a vámpírklánok kúriáji körül ólálkodik. Kinézete leginkább egy emberéhez hasonlít, de átalakulva majomszerű.  
 - Mi az a majom?  
 - Mindjárt mondom: szóval lábai kézszerűvé fomálódnak, gerincoszlopa szőrös farokká nyúlik, amivel egyensúlyozni tud, tenyerein horogszerű csontok nőnek, mellyel a kőfalakon is felmászik és egy kifejlett lunárt is cafatjaira tud tépni…  
 - Ez aztán tényleg egy csúcsragadozó – szörnyülködött el, de valahol a csodálat és az irigység is felcsillant a szemében.  
 - Várj még. Idézem „Mondhatjuk, hogy mindenevő, legalább is az élőlények terén. A fogazata olyan, mint egy”… Uram irgalmazz… „Mint egy vérfarkasé és a szemfogai akár a vámpíré”.  
 - Mit ír még? – kulcsolta össze kezeit türelmetlenül.  
 - Annyit ír, hogy természetes halált haló példányról feljegyzés nincs…  
 - Ez felvet néhány kérdést – dőlt előre igénytelen szakállát   
simogatva.  
 - Nem hiszem. Az összes egyedet kiirtották a nagy vándorlások idején az elf nemzetségek.  
 - Akkor hogyan lehet, hogy a dédöreganyám, aki az első vérfarkas törzzsel érkezett, még úgy mesélt róluk, mint aki elsőkézből értesült a dolgokról?  
 - Igazad van, ez feldtéb édrekes – dőlt be ő is hasonló pózba.  
 Hosszasan gondolkoztak, amit az elkövetkezedő korork tettrekész törzsfőnöke unt meg először. Némán folytatták a keresgélést; még hosszabban, mint vakvágányra futott gondolatmenetük csendes fejtegetését. Az oszlopokba stócolt könyvek fordított homokóraként mutatták az idő múlását. A déli nap átcsúszott a horizont csúcspontján és egyre sötétebb vörös fényt vetett a szoba egyetlen, vékony, üveg nélüli ablakán.  
 - Vérfarkas mágia… Vajon mit keres ez itt, a tiltott könyveknél? Csinálok majd róla néhány fotót, ha ennek vége lesz. Átkok szórása, neeem… Mágikus lények létrehozása, még annyira sem… Áh, meg is vagyunk – mutatott fel Daemon egy csattal ellátott vakos könyvet két polc közül. – Az idő mágiaelmélete.  
 - Az ember azt hinné, hogyha valami tiltott, akkor nem írnak ennyit róla – emelte fel bágyatag tekintetét Haris.  
 - Szóval ezért tudsz pontos adatokat arról, hogy én hányszor haltam meg és ezért feküdtél le minden egyes alkalommal, Novával.  
 - Ismét telitalálat – mutatott rá ujjával is.  
 Lassan gurult végig az égen izzó kődarab az ég kupoláján, de végül megállt a horizonton. A könyvek jöttek, mentek; porosabbnál porosabb régi darabok. Ásítozva lapozgatta az olvasástól elszokott vérfarkas a bestiárium újabb és újabb példányait, miközben Daemon még mindig éberen itta belőlük az információt.  
 - Figyelj csak – bökte meg az izomkolosszust, aki már belülről nézte a szemhélyait. Hirtelen tért magához, pont, ahogy matematika órákon is szokása volt.  
 - Figyelek, figyelek. Mit találtál?  
 - Azt hiszem meg van, amit kerestünk; de hagylak. Pihend ki magad, majd holnap megbeszéljük.  
 - Köszi Daemon – tátotta akkorára a száját, hogy a féltünde egy pillanatra tényleg azt hitte, hogy ő lesz a nap végi farkasvacsi főfogása.  
 - Oh, csak még valami. Te találtál valami érdekeset?  
 - Érdekest? – tartott a kelleténél kicsit tovább gondolatainak összeszedés. – Érdekeset, azt sokat. Nem hittem volna, hogy a kihalás szélén lévő sárkányok vagy a félmeztelen hableányok valaha is le fognak kötni. Na, jó, a hableányra azért lehetett volna tippem.  
 - Akkor semmi?  
 - Hát, éppen a vérfarkasok könyvét lapozgattam, valami mennydörgés miafenéinek meg valami csalóknak a háborúját; azt jó szívvel ajánlom.  
 - Akkor én még maradok egy kicsit. Befejezem, amit elkezdtél – vette maga elé az asztalka túloldalán pihenő köteteket.  
 - Talán nem is vagy akkora gyökér, mint gondoltam.  
 - Ennyire ne bókolj, a végén még elpirulok.  
 - Léptem, új fiú – intett az ajtóból hátra sem nézve. – Oh, és bár a barátom még folytatná a kutatást, a plecsnit azért visszakérném tisztelt őr uram.  
 A szoborhoz hasonló merevségét lomha üldögélésre cserélő vérfarkas érces csengéssel bólintott egyet, majd visszatért késő délutáni szunyájához.

Az út vissza, a vérfarkasok nevelőintézetébe pont ugyanúgy telt, mint az elmúlt körlülbelül fél évben. Haris végigment a Szabadság hídon, át a vidéken, egészen a vasúti sínekig, ott átlépedelt a vasrudak közé szorított köveken, majd egy hosszabb faszigetekkel tűzdelt pusztaság után jött is az intézet. Azonban most valami mégis máshogy történt. Fél lábbal a fekete kövek között, másikkal az egyik sínen állva bámulta az út végét, ami nem volt más, mint az Ark’otel. Sokáig gondolkozot, előre és hátra lépdelt, de végül csak elszánta magát.  
 Mikor odaért a rég nem látott épülethez, a falakon tátongó lyukak, melyek csak őt bámulták, az otthon érzetét nyújtották. Annyi megismételt nap, véget nem érő szizifoszi körk közepedte sem tért haza. Mindent kipróbált, és mindent megcsinált, amit ép ésszel rendelkező és annak híján lévő személy csak el tudott képzelni; kivéve egyet: hogy leüljön beszélni az apjával. Eszébe jutott a semmit mondó levlél, ahogyan lassan lépdelt az avar fedte nedves szőnyegen. Harag, csalódottság és dac kavargott benne, amint felment a festetlen betonlépcsők során. Dühösen dörömbölt az ajtón, ocsmány grimasszal az arcán. Na, majd most megmutatom nekik – gondolta magában. Elmondok mindent, amit eddig nem tudtam: hogy milyen borzalmas szülők, hogy bár másik családba születtem volna, és hogy könnyebb lenne nekem, ha már rég a föld alatt lennének. Elmondom annak a felfuvalkodott testőrnek, hogy mágia ide vagy oda, ezerszer különb törzsfő, apa és jobb harcos leszek, mint ő valaha is volt. Igen, itt az ideje, hogy megtudják… Végül is, holnap újrakezdődik minden…  
 Az ajtó kinyílt, ami mögött anyja állt. A füligszáj, tömzsi nő láttán könnybelábadtak szemei és minden köddé vált. A szívében forrongú üres gyűlölet, harag, és megvetés helyébe lépett a család, amit már oly régóta hiányolt.  
 - Úgy hiányoztál anya – törölte könnyeit a köténykébe, úgy, hogy ne vegye észre senki.  
 - Végre, hogy hazajöttél, te csavargó! – lépett ki dühödten apja a hálószobájából félig páncélba öltözve. Éppen az esti műszakra készülődött. – Nem elég, hogy rögvest hazaparancsoltalak, hogy elbeszélgessek veled és te csak egy nappal később méltóztatsz megjelenni; de még a plecsnimet is elloptad, te istenek átka! Hogy merészelted? Nem fér a fejembe… - tartott egy levegővételnyi szünetet, hiszen már arca vörösödött a hadarástól és a páncél súlyától. – Szégyet hozol a családra…  
 A külvilág megszűnt a fiatal farkas számára. Minden lelassult, és tompa volt; csak a gondolatai szóllatak meg kristálytisztán a fejében. Minek is veszekedni? Hiszen igaza van. Ha nem is mindig, de most tévedhetetlen. Szégyent hoztam a családra és ez az ő fején csattan majd. Milyen önző vagyok… De talán még jóvá tehetem… Végül is, holnap újrakezdődik minden.  
 - Sajnálom apa… - emelte fel nedves, véreres tekintetét.  
 - És hogy merészelsz feleselni velem? Várj… Mit mondtál? – csodálkozott el, nem csak a bocsánatkérésen, de a megszólításon is.  
 - Sajnálom apa – kezdett bőgni, mint egy újszülött csecsemő. Veldon ölelésében kersett menedéket, aki először furcsállta a helyzetet, majd magához szorította. – Sajnálom, hogy ilyen rossz fiad vagyok. Sajnálom, hogy mindig csak csalódást okozok… - szipogott. – És… és… sajnálom, hogy hagytam meghalnni Willt… Az egész az én hibám, csakis az ényem. Magára hagytam… És… És… már nem él, vége az egésznek, nincs többé…  
 - Haris…  
 - És tudod, hogy mi a legrosszabba az egészben? – esett össze.  
 - Haris! – nyúlt utána a királyi őrség kapitánya.  
 - Zsemmire nem emlégszem az ekészpől! – kiabált alig érthető hangon. Beletéppet a hajába, majd elveszetten apjára nézve keresett értelmet az egészben. – Érted? Semmire! Semmire – suttogta.  
 - Haris, figyelj. Haris! Fiam! – lepődött meg a fiatal vérfarkas is a szokatlam megszólításon, ami elnyerte a figyelmét. – Tegyél akármit is, legyél akármilyen neveletlen, köpd szembe a nevelődet, gyalázd meg a család hírnevét, semmi sem fog változtatni a tényen, hogy a fiam vagy – mondta olyan komolyan, mint eddig még semmit életében.  
 - Hallottál a nevelőintézetben történetkről? – nyugodt meg egy kicsit. Törökülésben apjával szemben foglalt helyet.  
 - Viccelsz? Én vagyok a leggyakrabban látott szülő a környéken. Talán kicsit az idegeikre megyek… És csak, hogy megjegyezzem, fiatal koromban én sem tudtam elviselni a feletteseimet… Talán ezért is vagyok olyan jó vezető – gondolkozott el rajta. – És igen, Willről is hallottam. Gondoltam, hogy bár nem kedvelted, meg fog viselni ez az egész. Ezért is döntöttem úgy, hogy hazahozatlak az intézetből. Nehéz időkben a családdal mellett a helyed, ahogyan a családé is melletted – veregette vállba.  
 - Köszönöm – ölelte meg mégegyszer, ami furcsamód mindkettőjüket jó érzéssel töltötte el.  
 - A poggyászod miatt meg ne aggódj. Már küldettem érte.  
 - Akkor ezért volt estére mindig üres a szobám… - mondta ki hangosan is gondolatait.  
 - Micsoda?  
 - Semmi. Inkább mesélj csak arról, hogy is volt ez a „nem tudtam elviselni a feletteseimet” dolog.  
 - Ó, az nagyon régen volt! Ki emlékszik már ezekre? – próbált kibújni a válaszadás alól.  
 - Ugyan már, csak néhány történetet mesélj a lázadó Veldonról!  
 - Nem tudom, miről beszélsz, fiam.  
 - Ha te nem tudsz, akkor majd mesélek én – kacagott jóízűen a tömzsi asszonyka.  
 - Na, jó. De csak néhányat… A végén még elveszíteném a jóhíremet.  
 Nyöszörgés és mozgolódás szűrődött ki Luna szobájából.  
 - Mi volt ez?  
 - Aomaon hozzán kültözött – mondta fennhangon Lorna, mire Veldon elcsitította és suttogva folytatta.  
 - Az orvosok szerinte nem kapta el a fertőzést.  
 - De hát ez remek!  
 - Igen az… Csak egy dolog hibádzik… Valami mást kapott el – húzta végig ujjait felső fogsorán.  
 - Vérfarkas lett?!  
 - Halkabban, az istenek szerelmére! Igen az lett… És a törvény tiltja a farkasméreg általi továbbörökítést. A király kitaszította a családjából és a nevelőintézetbe küldte. Mit tehettem volna? Nívian a farkasok elé dobja én meg hagyjam ott?  
 - A király ilyet tett? – révedt a távolba. – Órákon egy elég rendes fazonnak tűnt.  
 - Igen, az. Egy tisztességes, jó szívű király. És ezt nem veheti el tőle senki… Legalább is, azt hiszem.  
 - Hé, várjunk csak – ocsúdott fel a gondolataiból. – Őt rögtön kimented, engem meg otthagysz a kígyóveremben, te vén fasz?  
 - Igen, te kis taknyos – emelték föl mindketten a hanjgukat -, hogy tanulj egy kis tiszteletet! De úgy látom, hogy nem tudták beleverni abba a kemény fejedbe!  
 A szokások itt is megváltoztak, hiszen a veszekedés nevetéssel, nem pedig verekedéssel végződött. Veldon a karosszékben, Haris mellette a kanapén ült és beszélgettek. Apja elmesélte neki a fiatalkorát: hogyan kezdte a falka legalján és miként lépdelt fel a ranglétrán. Beszélt neki a bölcsek fejéről, a családjaik viszonyáról és több életre elég tanulságot is átadott. Haris meglátta Veldonban azt a csodálatra méltó apát, akitől olysokmindet tanulhatott volna, ha nem egyezik ennyire a személyiségük. A történések elején még Lorna is jelen volt, de mikor már a hold az ég tetejére tört, takarodót fújt. Mikor az apa-fiú beszélgetés a szerelm témakörhöz ért, már csak Luna zavarta meg őket egyszer-kétszer, mikor új vizesborogatásért jött ki a konyhába. Hajnalig tartott ez a megismételhetetlen csoda, mikor is mindketten nyugovóra tértek. Hairs még sokáig bámulta a plafont.  
 Holnap úgyis újrakezdődik minden – gondolta dühösen, majd elnyomta az álom.

Az OH élesen villogó jelzésére riadt hajnalok hajnalán. Daemon volt az, találkozni akart. Még csak két órával múlt éjfél, de valahogyan mégis ébren volt. Ilyen még sohasem történt az előtt. Vagy nagy szerencséje volt a féltündének – elmélkedett félálomban – vagy ez a gyerek tényleg egy kibaszott zseni…  
 A Szabadság híd keleti oldalára rendelte a találkozót. Bár Harisnak közelebb esett a híd alatti magaslat, a féltünde már nagykabátjában dideregve várta. Jót mosolygott a meleg öltözékében - amit még nem fújt át a fagyos szél -, figyelve a remegő, kesztyűbe bújtatott kezeket és a lekonyuló, majd egy hidegrázástól hírtelen felemelkedő füleket.  
 - Mi van új fiú? Nem bírod az északi hideget? Otthon kellemesebb ilyentájt az idő, déli uraság?  
 - Csdzsű – próbálta csitítani a fellengzős kolosszust, de sem remegő kezei, sem a furcsa görbében ragadt ajkai nem engedelmeskedtek. – Ne veveveverd feeeeel az egégégész környékkkkket, tetetetete bababarom.  
 - Jól van – suttogta a fiú fülébe, ami egy pillanatra melgeséggel árasztotta el, majd a hejébe lépő hideg fuvallat hatására újra rideggé vált. – Zseniális ez a mimika a füleitekkel. Komolyan mondom, lenyűgöző – kuncogott fisszafolytva.  
 - Hahahaha végre kikikiszórakoztad magad, térjünk a tátátátátárgyra.  
 A vízesés felett magasodó földpárkány széle felé indult, mely kecskecsapásnyi széles útban folytatódott lefelé, a part irányába. Körülbelül félúton szürke, köves út nyúlt az aláhulló zuhatag nyelve alá. Az ódon, fényesre csiszolt kövek csúszósságán nem segített az azt borító csapadék. Meleg bűz csapta meg az orrukat, aminek hatására a vérfarkas öklendezésbe fogott. Fordult a kocka, hiszen a felolvadó félben lévő Daemon élvezhette ki röhelyes szituácitó. Az út végén egy hatalmas lyukból áramlott ki a szennyvíz erős sodrása. Az összeérő mocsok és tiszta gőz elegye csak rontott a bűz helyzetén. Egy párkányra léptek és bentebb mentek, hogy a köveknek csapódó víz moraja ne nyomja el a hanglyukat.  
 - Na, most mi lesz új fiú? Új fiú? Új fiú?  
 - Szóval –val –val –val, a következő –ző –ző –ző a terv –terv –terv.  
 - Nem lett volna –volna –volna egyszerűbb egy olyan helyen –helyen –helyen megbeszélni ezt –ezt –ezt, ami nem visszhangzik –zik –zik?  
 - Nem értem –értem –értem, hogy mit mondasz –mondasz –mondasz – gesztikulált és érzékszerveire mutogatott, miközbe a fiatal farkas a zúgó fülét piszkálta.  
 - Az van – ordította a fülébe -, hogy egy idióta vagy! vagy! vagy!  
 Fájdalmasan rántotta el fejét, majd mérgesen befele mutatott hüvelykjével. Egyre mélyebbre hatoltak a pöcegödör hangulatú alagutakban, s újabbnál újabb illatok keveredtek az Orihone-i ürüléktől kezdve, a dögök vices cafatjain át, egészen a patkányok bundájáig, amibe beleszáradt az imént említett kettő keveréke. Pár kanyar után, mikor már elviselhetetlenné vált a helyzet és ruhályuk nyakába dugták az arcukat, megszűnt a visszhangzás.  
 - Mit eszeltél ki tegnap, okostojás? – mondta orrát befogva.  
 - Szóval, a mi kis barátocskánk egy élőhalott és nem is akármilyen!  
 - Csak meglesz az a zombiapokalipszis, amivel Viktor mindig traktált minket?  
 - Nem, ez nem olyan; bár hozzá van köze. Mikor már minden agyatlan szörnyetegről szóló bestiáriumot átnéztem, és még mindig nem találtam semmit, eszembe jutott, hogy mi van akkor, ha rossz helyen keresem.  
 - Értem én, hogy a világ minden idelye a miénk, de kicsit gyorsabban magyarázz, ha kérhetem.  
 - Szóval végül a vámpíroknál találtam rá.  
 - Akkor Félix, meg Viktor is ilyen izé lesz vagy volt vagy khm… blőőőő… - kezdett el öklendezni, amint a szag befurakodott a szájába. Megpróbálta lekaparni nyelvéről az undorító ízt, de inkább csak többet dörzsölt bele.  
 - Épp ez a lényeg, hogy nem! Három féle vámpír létezik a lexikon szerint. Az első mágiailag pozitív, ezek Viktorék: vagy vér útján, vagy pár bonyolult, és mára elveszett igével kötik az életüket az ivás folytonosságához, de nem szűnnek meg élőnek lenni. Itt jön a képbe a második, ami viszont mágiailag negatív: kiásott sírokból, harctéreken feltámasztott tetemek, amiknek nincs lelke; csak húsból készült bábok egy nekromata kezében.  
 - Akkor egy nekromantát keresünk?  
 - Az közelsem biztos. Amint megszűnik a kötelék köztük és a mágus között, önálló „életet” és tudatot kapnak. Szerintem ez az izé önszántából csatlakozott ehhez az elfeledetthez.  
 - Nem különösebben izgat, hogy milyen okból tette. Inkább azt mondd meg, hogy a harmadik fajta közrejátszik e?  
 - Nem hiszem, legalább is nem tudom. Annyit írtak róluk az összefoglalóban, hogy asztrális lények. Azok a lapok, amik róluk szóltak, mind ki voltak tépve.  
 - Akkor lépjünk tovább. Felteszem a legegyértelműbb kérdést. Mi az istent keresünk itt?  
 - Hát a vámpírt. Legalább is a nyomait.  
 - És minek keresed a bajt? Fel akarsz újra robbanni? Nem volt elég az elmúlt tizenhárom alkalom?  
 - Nem, te idióta! Meg kell találnunk és le kell ölnünk, hogy kiszabaduljunk innen… - tért vissza a megvetés tekintetébe. – Az ige a következő képpen működik. Kell egy kiindulási pont és egy kiindulási személy. Úgy képzeld el az időt, mint egy folyót. Ahhoz, hogy meg tudj állni, kell egy horgony; csakhogy a horgony egy idő után kiszakad a helyéről, ezért, hogy fenntarthasd ezt a hurkot, még több horgony kell. Az első, aki kör épül, a többi nem veszi észre, hogy csapdába esett, de nem fog ugyan úgy viselkedni, mint a többiek.  
 - Akkor ezért ment mindig máshogy a reggel…  
 - Igen, és ezért volt a halálok és a sérültek száma is más. Akikre nem hatott ki a vámpír jelenléte, azoknál ez nem is állt be változás.  
 - Szóval, ha megöljük az első horgonyt, akkor továbbcsúszik a hajó?  
 - Pontosan. Mondhatni, elvágjuk a kötelet.  
 - Csodálatos, hogy te még ennek a pöcegödörnek e mélyén is képes vagy hasonlatokban beszélni… - forgatta a szemét, majd megint elkapta az öklendezés.  
 - Ne picsáskodj, indulnunk kell.  
 - Ó, igen? És hogyan fogsz a nyomára akadni?  
 - Nyomkövető varázzsal.  
 - Nem akarok ünneprontó lenni, de ma még nem járt erre a mi kis lobbanékony természetű barátunk. Nem lenne egyszerűbb meghatározni, hogy hol van most éppen?  
 - Még, ha lenne is nálam valami személyes tárgya, akkor sem menne. Mint mondtam, mágiailag teljesen negatív. Taszítja magától a jelenlétét. Sem rontások, sem átkok nem hatnak rá. Még a tűzgolyó is szétporlad rajta, ha mágikus ereddetű. Nem, ez így nem fog menni.  
 - Akkor magyarázd el, hogy fog? – tette keresztbe mellkasán izmoktó dagadó kezeit. Amit Daemon nem értett, hogy az unalom, vagy a magamutogatás jele e?  
 - Úgy, drága vérfarkasom, hogy az időhurok miatt már járt erre. És, ha jól selytem, fél év alatt bejárhatta az egész csatornarendszert. Ahogy a mondás is tartja, minden út Dremónba vezet – indult el az előttük lévő elágazás felé.  
 - Milyen mondás tartja ezt?  
 - Nem tudom, nagyapám mondogatta mindig ezt; no meg Rómával.  
 - És az merre van?  
 - Őszintén? – fordult meg, majd elgondolkozott. – Fogalmam sincs. Az öregem sok olyan dolgot mondott, amiről fogalmam sincs, hogy mit jelent.  
 A keresztútban megakadt az ürülék, a dögök és a szemét egy alig a vízszint felé emelkedő, bűzös kupacot képezve. Haris nem bírta tovább. Arrébb állt a dombtól és belehányt az iszapos patakot idéző vízfolyásba. Daemon félkört képzett az egyik kezével, amit ajkai elé tett. A másikkal körkörös mozdulatokat végeztt, miközben minden irányba forgott. Halványkék ívek kezdtek el körözni a tölcsérekben. A ködszerű hurkok színes nyomokat fedtek fel; ahogyan áthaladtak felettük egyre fényesebben ragyogtak fel azok.  
 Több nyom is felselylett út közben: a patkányok apró nyomai barnán és homályosan voltak felfestve a betonra, a mindenféle kétéltű és csúszómászó által húzott csíkok halvány, de mélyzölden derengtek; azonban ezeknél voltak sokkal kivehetőbbek is. Fekete nyomok sokasága borította hol a földet, hol a zavaros víztükröt. A nagy masszából néhány kilógó cipőnyom jelezte, merről érkezhetett az ilettő. Egy másik irányban pedig egy oldalrafordított v betű ragyogott vörösen, akár a nap. Ez a két, igen jól kivehető jelkép kéz a kézben haladt egymással; a fordított v és a cipőnyomok orra ellentétes irányba mutatott.  
 Eleinte úgy gondolták, hogy mindkettő a bestiához fog vezetni, így sokáig követték a kettőt együtt. A csatornarácsokon beszűrődö szürke fény egyre vörösebb lett, felfedte a barna kőből készült hengerek színét, óvatosan megcsillant a sűrű folyadékon, és elnyomta a helyi fauna nyomainak vibrálását. Ekkor ketté vált a jelölt út. A vörös, fordított v a fényárban úszó és leheletnyivel tisztább szennyvíz irányaba vezetett, míg a fekete egy sötét, és magából hideget köhögő verem felé nyílt, amit már nem fedett kő és nem volt a szélén párkány. Tudták, hogy a fekete a halál és a nemlét jelképe, így kénytelenek voltak beleplaccsanni a gusztusos masszába. Ahogyan tovább cuppogtak, felcsapták a vizet a falra, min egy újabb oldalrafordított v jelent meg, tengerkék ragyogással; de ezt már nem vették észre.  
 Csöpp. Csöpp. Placcs.  
 A megidézett fénygömb sorvatag fényforrásnak bizonyult. A vámpír által hagyott nyomok messze taszították a mágikus hullámokat.  
 Csöpp. Csöpp. Placcs.  
 A torz árnyak pislákolva meredtek rályuk a földről. Összenéztek volna, de nem tudtak. Szemeik helyén fekete gödrök éktelenkedte.  
 Csöpp. Csöpp. Placcs.  
 Nyirkos szél süvített valahol távol, de nem érezték. Csak egy vaskalitka sikító csapkodás jelezte, hogy valahonnan márpedig fúj.  
 Csöpp. Csöpp. Placcs.  
 Egy gigantikus méretű patkány vagy apró csótány sem merészkedett erre a vidékre. Mindent áthatott a halál szaga. Rossz érzés fogta el őket, amikor végigmentek az elégazásokat mellőző földvájaton.  
 Csöpp. Csöpp. Kopp.  
 Összehúzódott a gyomruk a megváltozott ritmus hallatán. Megtorpantak. A szívük csak úgy kalapált. Mindketten a lülükben hallották, ahogyan zakatol.  
 Csepp. Csepp. Placcs.  
 - Te is?  
 - Igen, én is.  
 Csepp. Csepp. Placcs.  
 Óvatosan indultak tovább. A hang iránya felé közelítettek. Nem volt más út, csak előre.  
 Csepp. Csepp. Placcs.  
 A fény egy pillanatra kihunyt.  
 - Remek… Most hogy találunk vissza, zsenikém.  
 - Ebben a környezetben örülj, hogy meg tudtam idézni valamit.  
 - És miért is nem hoztunk egy gyertyát?  
 Daemon kifújta a levegőt, nem törődve az akadékoskodó vérfakassal. Amint újragyúlt a láng tenyerében, egy ocsmány képű, de emberszerű valami vetette rá magát. Harapdálva próbált kárt elyteni a vékony féltündében. A torka felé kapott mancsával, de szerencsére nem elég gyorsan. Ekkor a sötétben kapálózó Haris végre fogást talált a szörnyetegen, és elhajította.  
 - Futás!  
 Sokáig nem láttak semmit a kanyargós utból, egészen addig, amíg fel nem villant a kereszteződés a távolban. Olyan gyorsan iramodtak neki, mintha az életük múlna rajta, hiszen ez így is volt. Placcsanva követett lépés lépést, mikor Haris megcsúszott az iszapban és elhasalt. Daemon csak akkor vette ezt észre, mikor már az üldözőjük elkapta és vissza rántotta az ismretlenbe. Nem látott tovább két méternél, de tudta, hogy cselekednie kell. Hosszú egyenes szakaszon kellett vonszolnia a törzsfő fiát és a fájdalmas kiáltások is segítségére voltak. X-et képzett kezeivel és újra mormolni kezdett egy lángoló golyóbis jelent meg az egymásnak hátat fordító tenyerek között, nőttön nőve, egészen addig, ameddig a fiú abba nem hagyta a kántálást.  
 *- Most segíts uram* – szólalt meg az ismerős hang fejében.  
 Katapultból kilőtt izzó golyóként repült egyenesen a lehajolt rém felyének. Nem volt rajta a jól ismert csuklya, haja mégis lángra kapott. Fényár töltötte meg a teret, amint a mocsokban fetrengve próbálta levakarni magáról az égető nyelveket.  
 - Áh, a lábam…  
 Haris próbált felemelkedni, de a vádlián éktelenkedő seb nem engedte. Az ifjú mágus rögötn a segítségére sietett. Kiemelve a szennyvízből a félig sárban úszó társát nekiiramodtak a nyilakként vöröslő jelek irányába. Futni próbáltak, de a vérfarkas, csak nyögve szökellt. Hamarost elértek egy újabb kersztútho, aminek a vége zsákutcába vezetett. Sistergő hang és a visz felszínén suhanó hajók robaja csapta meg a fülüket. Nem tudták mit tegyenek. Hezitáltak, egymásra néztek kétségbe esve, majd a vérfarkas, egy utolsó, kétségbeesett próbálozást tett. Nekitámaszkodott a falnak, hogy lendületet vehessen, mikor üldözőjük beéri őket. Várta a megfelelő pillanatot. A siklásból csúszás lett és a felperzselt rém örjöngve rohant feléjük. Haris elrugaszkodott, majd arccal alőre esett. A hátuk mögötti kőréteg visszavonulót fújt majd oldalra elcsúszott. Egy szoba volt mögötte. Daemon szó nélkül berángatta a meglepettségtől lebénult vétfarkast. Mikor bejutottak, a titkos ajtó elkezdett visszazárulni. A szörnyeteg megállt és idegesen felkiáltott. Huhugva verte a padlót. Utólsó képük az volt, amint hátat fordít nekik és elindul oda, ahonnan jött.  
 Haris vádliján karomnyomok sokaságából ömlött a vér. Letépve egy nagyobb darabot pólójából, Daemon elszorította a sebet; társa mindezt hang nélkül – bár fájdalmas grimaszokat vágva – tűrte, hiszen már tudta hol vannak.  
 A falakon feszítő portrék rögtön elárulták, kinek a szobájában is lehetnek. A kasmírtalárba öltözött, búzaszőke, hosszúfülű mágus különböző pozitúrákban, a szobácska mind a négy faláról lenézően tekintett rájuk. A magát megemelni alig bíró örökös bűzös mocskot húzva odavonszolta magát az asztalhoz, felült a székbe és dühösen olvasni kezdte a rajta lévő iratokat.  
 - Te meg mit csinálsz? – kérdezte Daemon, miközben az ablakon kinézve megállapította, hogy tényleg a mágiatanzék földszinti részén vannak.  
 - Szerinted? Bizonyítékot keresek – tombolt – már amennyire megtehette suttogás közben - fel sem néve.  
 - Szerinted köze van hozzá?  
 - Hát, persze, hogy köze van hozzá! Ez a nyomorult Arkan… Mindig is rühelltem; de most betelt a pohár. Gyanús volt én nekem ez az ürge… De most? Egy titkos alagút a szobájából, ami behálózza Orihone-t? Nem, nem. Itt valamelyik palacsintába beleszartak.  
 - Ugyan kérlek, ez lehet véletlen egybeesés is.  
 - Hogy téged idézzelek, megkockáztatnád? – emelte föl félig ürüléktől bűzlő arcát. Ez nevetségesen is hathatott volna, de azok az eszelős szemek nem egedték. – Amúgy meg – helyezte figyelmét újra a lapokra – múltkor a tanáriban hallottam, ahogyan hisztériázott, hogy megkaphassa ezt a szobát. Akkor még azt hittem, hogy megint csak picsog a mágikus energia szintjei miatt… Brr – rázta ki a hidge és az ajkai is megemelkedtek -, de mostmár tudom, hogy ez nem lehet ennyi.  
 - Jól van, akkor keress csak tovább, én addig kitalálom, hogy mit kezdjünk a mi kis problémánkkal – mutatott hatalmas idézőjelet a kis probléma kimondása közben.  
 - Áh, meg is van! Szabad Világ Tanácsa.  
 - És?  
 - Mi és? Nem figyeltél? Eltiltották a politikától a szélsőséges nézetei miatt. Add a telefonod.  
 - Minek?  
 - Le akarom fotózni az egészet, de az enyémet eltörtem út közben – vett elő egy ripityára tört, karcos OH feliratú szerkezetet.  
 - Bocs, de én meg elhagytam az enyémet.  
 - Nagyszerű – csapott a térdére, aminek hatására fájdalom nyilalt a vádliába.  
 Cipők kopogása hallatszott a távolból. Haris felugrott és a kijárat felé pattogott, amit az érthető okok miatt gyorsabb féltünde már kinyitott. Egy utolsó, gusztustalanul csücsörítő pillantást vetett a levélre, amit ott kellett hagynia, majd átugrott az éppen bezáruló falon. Próbált hallgatózni, de a minden kiszűrődő zaj a titkosajtó lezárulásával megszűnt. Belerúgott a falba, majd fintorogva a vádlijához kapott. Meglazította a kötéseket, amiből újra vér buggyant föl.  
 - Különös… Ilyenkorra már legalább varasodnia kellett volna… Ezek a dögök… Bassza meg!  
 - Nyugodj le, lehet, hogy a környéken van – csitította Daemon, mire Haris kétségbeesetten placcsant a nedves betonra.  
 - Nem baj – komolyodott meg újra hangja -, ezzel még nincs vége. Menjünk!  
 - De nem is tudsz járni! Csak feltartanál – mérte végig a szíjjakat éppen megfeszítő vérfarkast.  
 - Azt te csak hiszed! – pattant fel és bár sántikálva, de elindult kifelé.  
 Feladták a hajszát és némán sétáltak kifelé a hajnali napsugár által sárgára színezett kövek és vöröses-zöld, lubickoló szenny mentén. Egyrészt azért nem szóltak, mert gondolkoztak a történteken, másrészt, mert nem mertek. Végül Haris törte meg a csöndet.  
 - Ma majdnem meghaltam – morfondírozott, mint egy tényt kezelve. – Át kell értékelnem néhány dolgot az életemben.  
 - Mosmár érdekel?  
 - Mi van, ha valahogyan megtörik ez az egész, és végem? – gondolkozott elmélyülten tovább.  
 - És mi lesz, a holnap úgy is újrakezdődik mindennel? – bökte meg vidítóan Harist könyökével.  
 - Erről inkább ne beszéljünk most.  
 Amilyen hirtelen történt az előző támadás, olyan tempóban követte a második. A soron következő elágazásben várva a csuklyás förmedvény hatalmas szemfogait meresztve terítette le a mágust és sodorta el Harist. Beleharapott a fiú nyakába, és szívni kezdte. Abban a pillanatban, ahogyan a vér hozzáért a nyelvéhez, öklendezve ugrott le róla. Tekintetében félelem és meglepődöttség tükröződött. Magatehetetlenségében eldobta a csukját és a jel irányába nyúlt, még mindig a Daemont bámulva. Ekkor az egyensúlyát éppen visszanyert Haris elkapta a csúfság fejét és eltörte a nyakát. A nagy roppanás utána jött mégegy, majd egy hatalmas rántás és a fő nélküli test nedvesen puffant a betonra. Természetellenesen folyt a fekete vér, mintha kerülni akarna minde élőt. Ugyan olyan értetlenséggel bámultak egymásra, mint ami a leválasztott fej arcára fagyott.

Mikor kiértek a vízesés alá, Harison volt a sor, hogy kezelje Daemon sérülését. Bár nem talált ütőeret a rohadék, azért le kellett szorítani valamivel, hogy elálljon a vérzés. Mindezek után a vérfarkas megmosta az arcát, és marasztalta a féltündét, hogy várja meg vele.  
 - Nova el fog hagyni téged.  
 - Mi van? – kapta föl a fejét, ezzel kirántva magából az utolsó öltéseket végző tűt.  
 - Nova már nem szeret téged. Engem választott.  
 Lassan visszafordította a fejét, és hagyta, hogy a vérfarkas befejezze a foltozását. Nem szólt egyikük sem, csupán az aláhulló víz robaja törte meg a kettejük közt fennálló csendet.  
 - Nem tudtam, hogyan fogsz reagálni, mert egyszer sem mondtam még el; de most úgy érzem, hogy kiérdemelted – szólalt fel mégis az utolsó öltés előtt.  
 Daemon némán, halott ábrázattal forgatta meg az összevarrt karját.  
 - Azt hittem, lesznek kérdéseid. Mindig olyan sokat beszélsz – próbálta tényszerűen közölni, de látszott rajta, hogy izgul - Gondolom, így már nem akarsz tovább segíteni nekem.  
 A könnyes szemű félelf hátralendítette erősebbik kezét, majd állcsúcson verte a termetes farkast. A törzsfő fia összeesett, majdnem a habok közé. Óvatosan fölkapaszkodott és megmozgatta fájó állkapcsát.  
 - Soha többé ne merj ilyet kérdezni!  
 - Ezt megérdemeltem. Akkor magadra hagylak.  
 - Nem! – állt meg Haris a hirtelen jött, indulatos parancsra. - Félreértesz. Fel nem merd adni, te elkényeztetett kutya! Jön egy kisebb összetűzés és eldobnál mindent, amit együtt felépítettünk? – mondta mosolyt erőltetve nedves arcára.  
 - Hah – fordított hátat, majd zsebre vágva kezét hazasántikált. – Túl jó vagy ehhez a világhoz Daemon – gondolta, de ki nem mondta.

֍֍֍֍֍֍֍

Mikor rájött, hogy horgony lett egy időhurokban, nem féltette magát. Csak a cél éltette, vagy éppen tette halandóvá. A ragadozó barlangját kismillió alkalommal közelítette meg, mégis minden alkalom ugyanúgy végződött: halállal. Egyetlen alkalommal sem találta meg a Muantainból a tömlöcök ezen részébe vezető utat és soha nem volt ideje beszélni a lánnyal, mert a ragadozó csak rá várt.

Ezért váltott taktikát, és visszatért az eredeti útvonalhoz, majd mikor a fal túloldalán elhallgattak, betört. A Mágiatanszéken találta magát, azon belül is Arkhan irodájában. Elkezdte átkutatni a helyet, amivel nem volt nehéz dolga: a pökhendi mágus el sem tudta képzelni, hogy illetéktelenek hatoljanak be erre a helyre, így minden fontos irat az asztalon hevert szétszórva.

A Pouritan párt levelezésein kívül, az eredetüket képző egyházi dogmák és órai jegyzetek között egy mélységesen aggasztó papírlapra talált. Ezen szerepeltek a nyomozásainak áldozatai, és a hozzájuk tartozó jelentések. A végső konklúzióban egy ismeretlen Lunárt neveztek meg tettesnek és elrendelték a háttérnyomozást, kiemelve „Veldon gárdaparancsok tudta nélkül”, királyi pecséttel ellátva.

- Haris – ejtette ki fia nevét remegő ajakkal, majd elhagyta az irodát.

„Nem hagyhatom, hogy ez történjen” – cikáztak gondolatai. „Mit tegyek? A nevem már bemocskolták!” Elkomorult, amint eszébe ötlött a terv. Már csak egy választása maradt.

Az első órára hívó harangszót itt lent is hallani vélte. A réz kongása elnyomta a felé közeledő lépteket, így már csak a placcsanást hallotta, amint egy súlyos test mögé érkezik, hegyes szemfogak hatoltak vállába, éppen elvétve az ütőeret.

Veldon hatalmasat ordított, de nem a fájdalomtól, hanem a dühtől és a tehetetlenségtől. Kitépte magát az állkapocs szorításából, ami jókora darabot ragadott ki farkasból. Veldon előtt egy megteremett, hófehérbőrű vámpír ált, fekete csuklyája alatt véres vicsor terült el.

Ekkor jött el a gárdaparancsnok ideje, támadott. Annyi időn keresztül kergetett egy árnyékot, hullát, hullát után találva, tapasztalva, hogy tehetetlen. De most nem volt az. Két kezével ragadhatta meg az ellent és taníthatta meg arra, milyen fából faragták az Aien törzs főnökét.

Az első ütést gyomorszájba vitte be, ami láthatóan nem hatotta meg a monstrumot. A gigászi hulla meglendítette karját, de nem találhatta el a fürge gárdaparancsnokot, helyette a csatorna falán roncsolta össze ízületeit. Veldon átbújva a szörny karja alatt elkapta csuklóját, majd hatra feszítve azt felpattant a hátára. A kapálózó monstrum másik karjával kétségbeesetten kapálózott, de nem tudta elkapni ellenfelét, mielőtt az ki nem tépte volna karját.

A fájdalmat nem érző hulla küzdött még, majd szép lassan legyűrte a vérveszteség.

Veldon jobban utánajárt volna az ügynek, ha nem sürgeti az idő, hogy magára vállalja az Újvilág legnagyobb sorozatgyilkosságát.

Igazi kihívás

Daemon nehéz fejjel és görcsben álló gyomorral kelt. Úgy érezte magát, mint a hosszú kimaradások utáni reggeleken. Megrészegítette a fájdalom; nem a fizikai, hanem valami sokkal mélyebben gyökerező. Kikelve az ágyból, Nessela szokásos levelét olvasva, amiben közölte, hogy ismét hamarabb ment el, valamelyest felengedett ez a szorító érzés. Megértette a lány helyzetét, neki sem voltak nyugodalmas éjszakái mostanság. Végül arra a következtetésre jutott, hogy a tegnap történtek is csak egy plusz tételt jelentenek a veszteségek listáján és érdemesebb nem agyalni rajtuk. Megkönnyebbülve indult az első állatgondozás órájára; a tudattal, hogy végre új nap virradt.  
 Végre leesett az első hó is. A város kéményei szürke folyót köhögtek fel, mely messzeszállt az égi fellegekbe. Tél illata szállt a levegőben. A hideg fuvallatok forralt bor édes illatát, a kandallóban ropogó, izzó fa füstös melegét és a vásártól zsibongó kereskedők hangját vitték szerte Orihone városában. A só hosszat nyalt a friss hómezőben, így felvedve a kofák ölelte utat. Mindent kaphatott itt az ember, amire vágyott egy fagyos napon. Megállt egy pillanatra és előkapott pár kreditet. Vett magának egy kis rumos teát és mézeskalácsot. Ezek az édes falatok is arra szolgáltak, hogy felejtsen.  
 Ahogyan egyre haladt előre, az életvidám hangzavar és a nyüzsgő népek eltünedeztek. Kevesebb és kevesebb árus, stand, majd végül egy sem volt a láthatáron. Csak a tiszta, természet által visszavett, fehér kalapos romok vezették útján az északi belterületen keresztül az istállóig.  
 Bár soha nem látta, felismerte uticélját. Egy facölöpökkel elkerített, sátrakkal tűzdelt terület volt. A rögtönzött kerítés a hegy egy kisebb lábát fogta közre, amiből egy egész szépen kivájt bejárat lógott ki. Elmasírozva a róla tudomást sem vevő nimfák és szilfák tábortűzön reggelit készítő hada mellett, közelebb lépett a faragott kapuhoz. A bejárat két résből állt, amit középen egy szikrá, ám hatalmas lombazatú szürke alapon vörös csíkos fát ábrázoló oszlop tartott. Már itt megcsapta Lilyth tanárnő jellegeztes hanglejtésekben történő beszéde.  
 - Gyertek csak beljebb szépségeim – szólt a nimfa szinte már kacagva csengő hangon. – Nem fogotk semmit sem hallani ott hátul, butuskáim! És, ha már úgy is osztályonként vagyunk, tömörüljünk össze. Úgy, úgy. Ide körém. Na, már most. Így, hogy sikeresen elvégeztétek az első vizsgáitokat; megismerkedhettek az erdő népének évezredes tudásával – továbbra is úgy beszélt hozzájuk, mintha kisgyerekek lennének. – Mögöttem látható a Bárka. Jól nézzétek meg, mielőtt folytatom.  
 Körös körül megannyi egybemosott tájkép relytőzött a barlang mélyén. Erdőségek, hegygerincek, sivatagok, és még több kisebb barlang és szerteágazó járat éles határral pihent egymás mellett. Az állatok, a teljesen hétköznepi farkasoktól kezdve, a szárnyas lovakon át, a griffeken keresztül, a sötétben megbúvó, villogó macskeszekkel meredező isten tudja mikig mind elkülönítve éltek a saját helyükön. A farkasfalka fiatalabb tagjai játszadoztak, miközben egy-két idősebb példány morogva jelezte nemtetszését a szomszédból rájuk vijjogó griffmadárra. Egy pegazus is csatlakozott a vitához, hevesen nyerítve és kapálózva, azonban amikor a mancsok, karmok és paták heves csatába kezdtek volna, egy láthatatlan pajzs akadájt szabott nekik. Vibrálva remegett meg a három irányba elágazó energiafal, hullámosan berezonálva, ami rögvest elrettentette az eddig kakaskodó állatokat.  
 - Mint láthatjátok, itt mindenki békében élhet, és senki sem árthat a másiknak. Minden fajból csupán pár családot tartunk magunknál, hogy megőrizhessük őket, ha a kór, vagy netalántán más csapás miatt a kinti példányok kipusztulnának. A mai órán a belső énetek felfedése a cél. Hogy megtudjuk, kik és mik vagytok legbelül.  
 - Istenem, már ez is kezdi… Nem volt elég Nelaananál ezzel a szarsággal foglalkozni? – motyogott egy hátsó sarokból Viktor, mire Nessela és Daemon is fölkapta a fejét. Rég nem látott barátjukhoz sok fel nem tett kéréddsel lopakodtak a tömegen keresztül, amik megválaszolatlanok maradtak. Mikor meg akartak szólalni, a vámpír Félixhez méltó tisztelettel intette őket csendre, és mutatott az oktató felé.  
 - Minden egyes élőlénynek van egy viselkedésformája. A társas lét, a bátorság, a rejtőzködés. Ma kiderül, melyikőtöket hogyan befolyásolták ez elmúlt időszak eseményei. Az alapján, hogy ki fog a kegyeibe fogadni titetek, derül ki számotokra és számunkra is, hogy mit rejt az állarc – kacsintott huncutul. – Tessék. Itt vannak ezek az almák. Akármelyik bárkabeli élőlény el fogja fogadni, ha méltónak találtattok.  
 - Elnézést tanárnő – szólt közbe Daemon -, ez a húsevőekre is vonatkozik?  
 - Nyugodj meg drágám. Ezek különleges gyümölcsök – kacsintott ismét.  
 - Csak Will tehetett volna fel ennél hülyébb kérédést – nyugtázta Viktor szemét lehunyva, fejét elhúzva a többiek irányából.  
 - Igen? Mint például? – sértődött meg az önérzetes féltünde.  
 - Tanárnő, elnézést.  
 - Igen Viktor? – torpant meg az éppen indulni készülő Lilyth.  
 - Csupán elméleti kérdés, de, ha egy kiméra üldözés közben egy káposztamezőre téved, akkor összeveszik a két feje, hogy mi is legyen a zsákmánnyal? – az osztály halkan felnevetett.  
 - Köszönöm, más jellegű kérdés? – váltott hirtelen undorodó hangvételűvé a csilingelő nimfa.  
 - Igen, nekem – szólt Nessela ismét megálljt parancsolva a dolgát végezni próbáló tanárnőnek. – Ugye, a kígyófarok a kimérán, amolyan hőt érzékelő, de mást nagyon nem látó testrész. Igaz ez?  
 - Pontosan így van.  
 - Akkor, ha, teszem azt, az előző esetből okulva túl sok káposztát eszik vadászat előtt, és elereszt egy galambot, akkor megbénul a hőlátása?  
 Fejét fogva indult a bárka közepébe Lilyth. A hasát fogó osztályon végignézve, úgy érezte, hogy tényleg kiérdemelték a gyermekeknek szóló hanghordozást. Ennek ellenére nem szólt rájuk, mikor folytatták. Tudta, hogy a történtek után szükségük van erre.   
 A barlang közepe teljesen üres volt. A tetőről lelógó cseppköveken megcsillant a beáramló nap fénye, amivel rögvest választ is kaptak, miként lehet egy zárt térben nappali világosság. A következő utasításoknak megfelelően leültek a zöldellő fűszőnyegben lebzselő nagyméretű sziklák egyikére és vártak. Kezüket ölükbe helyezve tartották a különleges gyümölcsöt és lehunyt szemmel hallgatóztak.  
 Az idő homokórája sivatagnak tűnik, ha nem csinálhat közben az ember semmit. Így döcögtek el mellettük az ürességgel megtelt órák. A kőbúra tetején lévő sárga korong a közepére csúszótt, de még mindig nem történet semmi.

֍֍֍֍֍֍֍

- A rohadt, kurva anyádat, te félvér korcs!  
 *Mi ez a hang?* – ébredt fel a rab. - *Áh, de fáj a fejem… Ki vagyok száradva és nincs víz egy csepp sem. A falról már lenyaltam mindent, amit tudtam… És úgy látszik a rácsról is. Fúj, mi ez a bűz?  
 Semmi különös, csak a kis barátunkat megpörkölte valaki.  
 Már megint itt vagy, okostolyás? Van valami jó ötleted, ezalkalommal hogyan éljem túl?  
 Azt javasolnám, hogy figyeld az eseményeket. Később még jól jöhet az információ.  
 Ahhoz, hogy jól jöjjön, előbb ki kéne jutni innen…  
 Akkor pedig lépj túl az undoron és a padlót is nyald föl.* Az égett bőrű bestia hideg vízzes vördök tucatjait borította magára, de még mindig füstölgött. Halk szürcsölés szűrődött ki az egyik sötétbe burkolt cellából, de nem foglalkozott vele. Csak a háta mögött nyíló ajtó rozsdás csikorgására kapta fel a fejét. A tökörben látta, ahogyan közelebb lép az a bizonyos személy, de még mindig csak félig kilógva az árnyak közül.  
 - Látom, megkopasztottak – monoton és lekezelő volt a viccesnek is hatható mondat.  
 - Látom, valaki nagyon humoros kedvében van – törölgette kopasz, vérfoltokkal tarkított fejét.  
 - Úgy hallod, vicces kedvemben vagyok? Azt hittem, ennél professzionálisabb szolgáltatásokat fogok kapni, mikor téged alkalmaztalak.  
 - Egy kibaszatt tűzgolyót halyítottak a fejemnek, te eszement – tört ki az általában szofisztikált bérgyilkos.  
 Előrántva tenyerébe ékelt csotkampóít, és éles fogsorából kilógó hatalmas szemfogait, nekirontott az árnynak. Végre fel akarta fedni, ki az, akiért majdnem megölette magát. Mikor ráugrott a hatalmas kabátot viselő alakra, az szertefoszlott, ő pedig megfejelte az alatta elterülő egyik kő hegyesebbik végét. A szeme aljából vér fröccsent és ő dühödten pattant föl.  
 - Mostmár kitomboltad magadat, kutya?  
 - Ne nevezz kutyának, te szemfényvesztő! – kiabált a még mindig sötétben bújkáló illúzióra.  
 - Áh, gyorsan fog az eszed… - derült fel egy pillanatra, majd végignézve a szemét fogó bestián, kinek ujjai közül vér szivárgott arcára, megvetéssel folytatta. – Bár, ez is hasznunkra lehet. Végül is, nem véletlenül helyeztem így el azokat a rúnákat.  
 - Mily zseniális vagy – morogta, miközben visszatérve a tükörhöz, a szemével babrált.  
 - Térj vissza a feladataidhoz, több dolgod nincs. De ez úttal, ha kérhetem, két elsőéves ne járjon túl az eszeden.  
 Az ajtót becsapta maga után. A bestia már nem érdette, miért szenved az illúzió fenntartásával. Mérges volt, de nem csapott a tükörképre, hiszen nem akart új pipereholmi után nézni.

֍֍֍֍֍֍֍

Az első állat egy gepárdhoz hasonló, zöld pikkelyes és kavargó méreg szemű vadmacska volt. Belpéve a középső részbe, körbe nézett, Belholwer felé közeledett, de végül arrébb állt. Nem sokkal később egy pegazus lépdlet büszkén először Haris, majd Cadertor felé, de elröppent. Innentől gyorsultak fel az események.  
 Egy csapat vidáman csaholó farkaskülyök rohamozta meg Lunát. A kis vakarcsok rögtön ledöntötték a sziklára és nyüszítve nyalogatták, ahol érték. Ezen a lány is kacagni kezdett. A mellette ülő Aomaon és Haris szintén megmosolyogta szerettük örömét.  
 Őket követték szüleik, akik morogva, vonyítva vették körbe Harist. A vérfarkas nem volt ellenére a dolognak. Fölpattanat és elkezdett velük futni, játtszani, bírkózni.  
 Kisvártatva széllökések sokasága csapta meg az osztályt, mikor griffek szálltak alá a magasból. A sznob különítmény minden egyes tagjára egy jutott, Novához azonban három is odaröppent. Vijjogva símogattatták magukat a fejüket féhér toll borította, homok és barna színű szőrben pompázó mancsos madarak. Ez bebizonyította néhányuknak, hogy annyira sok különbség mégsincsen közöttük. Ekkor egy náluk kétszer akkorra, ezüstösen csillogó, fehér szőrű példány puffanva érkezett Daemon mellé.  
 - Úgy látszik a falkaösztön mindkettőtökben meg van, drágáim – szólt Harishoz és Lunához. -, de míg benned a versenyszellem, addig húgodban az anyai ösztön van túlnyomó részben. Ami pedig titeket illett – nézett az elfekre – a griffek nemes, királyi lények. Érezzétek megtisztelve magatokat, hogy benneteket választottak; főleg te Daemon.  
 - Én? Miért? – símogatta a hatalmas termetményt, aki szemmel láthatóan élvezte ezt.  
 - Ő az itteni populáció királya. Nagyon ritka, hogy választ magának valkit és velük sem szokott sok időt tölteni. Hamar rájuk tud unni, de elnézve titeket, ez egy tartósabb kapcsolat lesz – morfodírozott.  
 - Áh, hagyjuk ezt a fenébe. Én megkeresem magamnak.  
 Mielőtt még szólahtott volna bármit is Viktor és Nessela útnak indult. Sietve követte őket az erdő népének vezetője, nehogy valami balul süljön el. Aomaon szomorúan ült ugyan abban a pozícióban, mint amit kijelöltek neki. Se griff, se farkas, de még egy sötétben rejtőzködő pikkelyes szörnyeteg sem akarta magának. Rossz érzés fogta el, amit az sem tudott enyhített, hogy Luna kérésére beszállt a kölykökkel való játékba.  
 Viktor hamar játékszerre talált egy matikór képében. A látszólag már kiéheztetett macskaszerűség bármit megtett volna egy falat akármiért, és ezt a vámpír csúnyán ki is használta. Mutogatta az almát, biztonságos távolságból. Egy a sivatagi résszel szomszédos tájról nyújtogatta azt át, majd mikor a bestia ráharapott volna, elrántotta előle. Mostmár nem csak Lilyth, de Nessela rázta a fejét. Így ment ez egy darabig, mikor a mantikór megelégelte a dolgot és át akart harapni a láthatatlan falon. A mutatvány csodával határos módon sikerült. Mind Viktor, mind a szárnyas oroszlán elképedt a történteken. Annyit mondhatok, hogy nem az almát tartogató félnek esett le előbb a szituáció. A skorpiófarkával szúrni próbáló, alma után harapdáló állat játékosan kergette a halálfélelemmel kűzködő elsőévest.  
 - Tanárnőőőőőő – ordibált. – Nem úgy volt, hogy nem bántjuk egymást? Hova tűntek a falak?  
 - Az erőteret az óra erejéig megszüntettük – ordított utána tölcsér formálva kezével. – Ezért kellett olyan sokat várni, hogy az állatok rájöjjenek erre.  
 - Remek! Ennek nagyon örülük! Mosmár leszedné rólam ezt a túlméretezet légicicát? – futkosott körbe körbe, remélve, hogy a repkedő mantikór nem fogja eltalálni földetéréskor.  
 - Hagyd már magad Vik. csak add neki oda azt az almát.  
 - Soha! – állt meg egy pillantra, így a mantikór rávetette magát és elkezdte nyalogatni. A szívet melengettető dorombolás sem segített azon, hogy ízlelőbimbói hegyes volt, akár egy kagyló.  
 - Úgyis halott vagy, nem mindegy?  
 - Hát, nem egészen…  
 - Minden méregre immunis vagy, szóval vagy add oda azt a nyomorult gyümölcsöt vagy szedd ki magadat alóla. Engem nem érdekel hogyan, de menjünk tovább!  
 Az almáért kapálózó óriáscica és az életéért kiáltozó vámpír párharcát földrengés szerű zaj rázta meg, ami egy fuvallat formájában jött ki egy nem messze tátongó barlanból. Nessela közlebb merészkedett, de Lilyth gyorsan elkapta a karját.  
 Egy tíz megtermett ember magasságát megszégyenítő monstrum sétált ki onnan. A lebenyes szárnyakkal, és mocsárzöld pikkelyes bőrrel rendelkező élőlény négy lába karmokban végződtek. A test két végén három tüskében végződő farok, égbenyúló nyak, hosszúkás, hegyes fogakkal kirakott pofa és egy pár megnyújtott szembogár figyelt rá. Felordított tiszteletetparancsolóan és félelmet nem ismerően. A mantikór ezzel szemben meg volt rettenve és reszketve Vikot háta mögé bújt. Lilyth meghajolt és Nessela számára ismeretlen nyelven szólt a lényhez.  
 - Térdelj le és szemet a földre. Ez egy sárkány, az istenek szerelmére – suttogta.  
 - Hogy mi?  
 Nessela nem érzett féleémet, inkább valami hasonlóságot. Olyan érzés kerítette hatalmába, amit úgy tudott leírni, mint haza, barátság, testvériség. A sárkány lassan lehajotta fejét és vicsorogva nézett a göndör, vörös lányra. Látva, hogy így sem borul térdre előtte újra ordítani kezdett. Száját akkorára nyitotta, hogy belefért volna mindkettő nő és még egy darabka föld is, amit harapás közben bekap.  
 Ekkor haragot érzett a falusi leány. Mikor becsukódott a borotva éles csontottkal kirakott pofa, olyat csapott a lény orrára, hogy még neki is fájt.  
 - Még szép, hogy nem félek tőled, te nagyranőtt szárnyas gyík. És ha mégegyszer így mersz velem beszélni, azt megemlegeted! – mutogatta öklét.  
 - Azt mondtad, beszélni? – képedt el Lilyth.  
 - Igen, azt. Ez a felfuvalkodott kis tojásszökevény, próbál itt istent játszani. Azt mondja, borulj térdre, te semmi. Mondom, tudod, te, hogy ki a semmi. Az anyád… Inkább nem folytatom.  
 - Ugye tudod, hogy mi csak ordítást hallottunk? – kapcsolódott be viktor.  
 - Hogy mi? – fordított hátat a sárkánynak, aki szemmel láthatóan elszégyelte magát. Fejét szárnya alá helyezte és egy pillanattal később, már nem volt nagyobb, mint egy egérke. Fölröppent Nessela vállára, fejét a nyakához dörgölte, ami megcsiklandozta a vidéki szépséget.  
 - Most már barátok vagyunk? – cirógatta meg, mire az elkezdte falni az almát.  
 - Ha Viktor nem is, de én értettem, amit mondott. Viszont az nagyon különös, hogy elbeszélgettél vele - ha mondhatom így. De hagyjuk ezt a témát, térjünk vissza a többiekhez. Küldetek érted, ha megtudtam valamit erről a köztetek történt kis bájcsevelyről. Addig pár dolognak még utána kell, nézzek.  
 Mire visszaindultak, az a falánk dög, már bekebelezte az egészet, aminek köszönhetően úgy nézett ki, mint egy labda. Leröppent újdonsült társáról, majd újra méretet vátoztatot. A farkasok magasságát öltötte magára, így az alma is elfért bendőjében.  
 Aomaon tényszerűen közölte a történteket, de viselkedése elárulta, hogy nagyot csalódott. Mikor az óra végeztével elindultak a fafaragmány tartotta duplakapuhoz, egy túlméretezett szarvas állta útjukat. Az őket kísérő állatok mindegyike – beleértve a griffek királyát is - fejethajtott, amint fenségesen elsétált közöttük. Az elfből lett vérfarkas ellőt megállt, felbőgött. A szürke szőr hasán és torkán fehérlett a különös teremtménynek. Nem csillogott ezüstösen, mint a griff tolla, csupán tiszta volt, mintha magából árasztaná a fényt. Szarvai oly sűrűek és kacsakaringósak voltak, akár egy ezeréves fa ágai. Aomon kinyújtotta a kezét, mire az hozzádörgölőzött, majd megette a különleges gyümölcsöt.  
 - Aomaon – hajtott fejet Lilyth. Komolyan hangzott a név szájából. Még senki sem hallotta így beszélni.  
 - Ez mit jelent tanárnő? – mosolygott lágyan.  
 - A nagy szellem elfogadott téged. Akiknek útjába kerül az óriásszarvasok egyike, azok próféták, ünnepelt harcosok, vagy hatalmas mágusok lesznek az idő múlásával. Ha beléd veti hitedet, azzal elnyerted enyémet is, bölcsek fia.  
 - A számkivetett kapja az órisászarvast? – puffogott Ashery. – Neked kellett volna Cadertor – egyikük sem szólalt meg a társaságból.  
 Katonák léptek be a bárkába egy pecséttel ellátott papírral kezükben. A láncingeken feszülő farkasfejes plecsnikből tudták, hogy a királyi testőrség tagjai.  
 - Mélyen tisztelt Lilyth tanácsos! A király nevében magammal kell vinnem az egyik diákját. Aien törzsbéli Haris, Veldon fia. A király parancsára velünk kell jönnöd kihallgatásra.

- Mi folyik itt? – tört be Haris feldúltan az ajtón.  
 - Nyugodj meg – ültette le a kanapéra Lorna. Érzelemmentes és rideg volt, mind tapintása, mind ábrázata. Ez mégjobban összezavarta az idegességtől remegő fiút.  
 - Mi történt? – jött ki Luna és Aomaon a hálószobájukból.  
 - Kérdéseket tettek föl apáról. Nem tudtam mi történik – tépett a hajába. – Olyanokat mondtak, hogy valaki embereket ölt és annak a valakinek köze van Will halálához. Hogy év elején minden Orrian professzor halálával kezdődött. Tudjátok, az a parasztokkal foglalkozó fickó. És… és… apát keresik. De… de… nem találják. És… És… Most ő a gyanúsított.  
 - Ezt neked hagyta itt – nyújtott át egy a pecsétjüket hordozó visszal lezárt borítékot Harisnak.

*Szeretett fiam,*

*Oly sokminden kimondatlan maradt köztünk, és most részemről szeretném letudni a tartozást. Lehet, hogy nem voltál a legjobb fiú, de én sem voltam a legjobb apa. Olyan dolgokat vártam el tőled, amiket nem kellett volna; olyan dolgokat, melyekkel én magam nem tudtam megbírkózni, s lásd milyen lett az életem.*

*Drága fiam,*

*Most azonban sokkal fontosabb dolgokról kell beszélnünk. Biztos forrásból tudom, hogy halálesetek sokasága történt szerte az országban. A beáramlás práti tisztségviselők sorban tűnnek el, s némelyikük holttestére rá is találtak. A vérfarkasokat akarják pellengérre állítani, de én másra gyanakszom. Postát fogsz kapni az iskolában pár napon belül, amiben fotográfiák lesznek az áldozatok tetemeiről és az eddig végzett kutatásomról. Bár nehéz szívvel, de hátra kell, hagyjalak benneteket. Holnap nem kezdődik újra minden, tudom; de mindig emlékezz: északnak megyek, ahol a fakasok vonyítanak.*

*A te szerető apád,*

*Veldon*

*UI.: égesed el a levelet, miután elolvastad és csak azt vond be, akit muszály!*

- Mit ír? – kérdezte Luna alig hallhatóan, száraz torokkal.  
 - Azt mondta, égessem el a levelet – kerekedett el Haris tekintete, amint húgára és Aomaonra nézett.  
 - Ha így kívánta, akkor így kell lennie – mondta Lorna ugyan azzal a semmitmondó ábrázattal.  
 - De anyám – csattant fel Luna. Haris és Aomaon némán figyeltek.  
 - Bíznunk kell benne, hogy a legjobbat akarta nekünk.  
 Zárta le a vitát, majd felállt és visszatért a vacsora elkészítéséhez. Akkor még úgy gondolták, egy múló érzelem, gondterhelt ábránd, de anyjukat ettől kezdve már csak nagyon ritkán látták mosolyogni.  
 Luna sírva szaladt be a szobájába. Amon mielőtt követte volna, kezét a mostmár hivatalosan is ifjú törzsfő vállára tette és együttérzően bólintott.  
 Haris a tűzbe vetette a viaszos, gyűrőtt lapot és nézte, ahogyan feketedni kezdő szélei semmivéfoszlanak a lángok között. Leült apja helyére és gondolkozott. Vajon emlékezett az időcsapdában történtekre? Ki lehetett a forrása? És mi a jó büdös francot jelent az, hogy „ott leszek, ahol a farkasok vonyítanak”? Legalább az irányt tudom: észak. Térdére helyezte kezeit, amivel egyre nehezedő üstökét fogta. Nedves szemeiből egy könnycsepp folyt végig arcán, amit senki sem látott. Letörölte tenyerével, majd a vöröses-sárga lángnyelvekbe bámult. Addig nézte üres fejjel a tüzet, mígnem parázs lett belőle. Mire kialudt a kandallóban lobogó élet, már ő is elbóbiskolt.

A múlt csupán egy kísértet…?

Kinyílik a szemem, homályos fényfoltok vesznek körbe. Hideg van, de mégsem fázom. Úgy lebegek a térben, mintha ott sem lennék; súlytalanul, gyengéden. Pislantok egyet, élesednek a körvonalak; látom a falról lógó fáklyákat. Közelebb megyek, nem is megyek, szállok. A langyos lángnyelvek körül lecsapódott párát szemlélem, mikor nyöszörgést hallok a túloldalról. Átmegyek a falon. Átmegyek a falon? Olyan természetesnek tűnt, míg meg nem történt.  
 A túloldalon egy vörös bőrű, hosszú fülű lány fekszik. Fehér haja végig kúszik védtelen testén; elfedve csupasz mellének bimbózó közepét, és körbe öleli derekát. Egy szemernyi szexuális felhangja sincs az egésznek; nem csak a megkínzott ábrázata vagy láztól tikkadt arca miatt; ez valami több. Nagyon ismerős valahonnan; de honnan?  
 Kinyílik a szeme, mely kristálykék fénnyel tölti be a sötét cella magányát. Tekintete egyszerre kérdőn és kérőn néz fel alaktalan formámra. Hirtelen felpattan és elkapja a vállamt. Húz, áthúz, kihúz az általam teremtett valóságból. Érzem a hideget meztelen talpammal, éhes gyomor ételért kiált, én is anyaszült tisztasággal állok előtte és zavartan bámulom.  
 - Segíts okostojás, segíts - szemei fönnakadtak, tagjai elernyedtek, majd összeesett.  
 - Kraasah, ne - Visszalépek az álomba és távolodom; egy számomra érthetetlen erő rángat vissza a valóságba, melyből érkeztem. Kapálózok, próbálok kapaszkodni, de elvesztettem anyagi létemet; zuhanok. - Tarts ki, jövök érted.

֍֍֍֍֍֍֍

Számát sem tudja hanyadszorra mormolta végig a varázsigét és gyakorolta a kézmozdulatokat. A fiatal farkas mindent tökéletesen csinált; nem hiába, a legjobbtól tanult. Precizitását tanára mindig is értékelte, eredményt még sem tudott felmutatni.  
 Végre tenyere közepén egy kis lángnyelv gyúlt, ami nőttön-nőtt, alaktalan formája elkezdett változni és áttetszően táncolt; mikor hirtelen pár csepp víz formájában hullott ki tartásából. A hosszú szakállú, szakadt öregember odabattyogott a fiúhoz és megveregette vállát. Kisvártatva egy királyi páncélba öltözött alak lépett be, sisakját kezében tartva, fegyver nélkül, mellén a koronát és a varázskönyvet, a szent szimbólumokat viselve.  
 - Apu, végre itt vagy – borult a markáns férfi borosta fedte nyakába.  
 - Hogy haladt a fiú? – intézte kérdését a mágushoz, mit sem törődve a csöppséggel.  
 - Tökéletesen csinált mindent. Magam sem ejteném szebben az igét vagy csinálnám a mozdulatokat, de...  
 - Mi de?  
 - Nem tudom, mi lehet vele a probléma – vonta meg vállát a mester -; egyszerűen szétesik minden a folyamat közepette.  
 - Sajnálom fiam, de a hétvégén nem találkozhatsz a barátaiddal.  
 - De apu, egész héten tanultam.  
 - Nincs semmi de – ragadta meg a fiú vállát és komolyan még is a gyermek javát szolgálva nézett vele „farkas” szemet -, muszáj megtanulnod az alapokat, vagy elveszel. A mágia vált világunk alapjává és ezt meg kell értened. Hidd el Haris, ez csak is érted van – ölelte magához végül.  
 - És hétfőn már kimehetek?  
 - Attól függ, hogyan haladsz.

֍֍֍֍֍֍֍

Harmadik hete bámulta sóvárogva az alant játszadozó gyerekeket Isserah. Először látogatta meg nagyapja birtokát, amely a Bölcsek útját díszítő palotaerdőség egyik csemetéje volt. A kislány elterülve a szobájához tartozó terasz hideg kőkorlátján élvezte a nyári hőséget. Bár a hálószobák teljes pompában várták a családot, a trágár nyelvű törp és ember munkások által csapott hangzavar oly természetesnek hatott, akár a szellő, mely lustán játszadozott borzos tincseivel.  
 Ebben a meleg, még is rideg szimfóniában csupán a kerítésen túli kortársak látványa nyújtott vigaszt. Hagluen Nem engedte a telken kívül császkálni, hiszen a vénember ortodox nézetei ellenezték a törzsek közötti keveredést.  
 - Ó ne, a labda – kiáltott fel a len zsongó gyereksereg. – Az öreg Hagluen biztos ki fogja lyukasztani – több se kellett a szeplős kis tündének, rohant is a labdáért.  
 - Csak nem ezt keresitek?  
 - De, igen – fordult vissza egy bánatos fiú.  
 - Akkor csak tessék – dobta vissza a gömbölyű állatbőrt.  
 - Köszönjük szépen. Én Cadertor vagyok, nincs kedved velünk játszani?  
 - Hát, a papa nem engedte, meg ki sem tudok menni innen.  
 - Gyere kicsit arrébb – emelte meg a még készülőben lévő kerítést fedő fémhálót.  
 - Nem is tudom – rágcsálta a körmét a haja színéhez vörösödő lány.  
 - Csak egy kicsit maradj; hidd el, jó móka lesz.  
 - Talán egy kis játék belefér – mosolyodott el, majd átbújt a résen.

- Ott jön az öreg Hagluen, futás – ordította el magát az egyik gyerek, mire lányos sikongatásban tört ki a kicsiny társaság. A fel alá rohangáló elfpalánták között dózerként gyalogolt a dühös tünde. Háta mögé rejtett keze remegett a méregtől, tél csípte vörösesbarna haja alatt ritmusosan remegtek ráncfödte vonásai; azonban feszes tartása, egyenes járása és érzelemmentes tekintete a tőle megszokott eleganciát sugározta.  
 - Isserah, indulunk – közölte ellentmondást nem tűrően.  
 - De papus, miért?  
 - Amíg az én házamban laksz, és az én kenyeremet eszed, azt csinálod, amit én mondok – ragadta meg a kislány vékony kezecskéjét, mire az némán felsikkantott.  
 - Hányszor hallottuk ugyan ezeket a szavakat őseinktől Hagluen?  
 - És mennyire igazuk volt – mordult rá a történésekbe beleszóló másik vénségre.  
 - Emlékszem egy lázongó kisfiúra, aki megfogadta, hogy soha nem lesz olyan, mint elnyomói.  
 - Bolond volt az a fiú.  
 - De bátor, és ha jól emlékszem, ezt mindig értékelte az apja.  
 - Hova akarsz kilyukadni Carden?  
 - Oda te makacs öregember, hogy béke van, ne akarj háborút. Ha már megteremtettük a világot, amelyben nem élhetünk, hagyd, hogy az utókor tegye meg helyettünk – simította végig lába mögé bújt csöppség fejét.  
 - Útálom elismerni, de igazad van, te vén flótás – enyhültek meg vonásai, és elengedte unokája kezét. – Legalább az aktuálpolitikáról beszélgessünk; míg mielőtt azt is elvennék tőlünk.  
 - Hah. Úgy legyen barátom – veregette meg a Hephan hátát a Kingtwhing családfő és elindultak körbesétálni a birtokot.

֍֍֍֍֍֍֍

A horizonton lefelé kullogó nap melegre színezte maga körül a teret; az út menti fák, árnyéka egészen az autópálya másik végéig nyúlt. Ez a látvány tárult Viktor elé, amint a busz hátsó lépcsőjén ülve nézett ki az ajtó alacsonyan fekvő ablakán. Tele volt a jármű, mint mindig; de ez nem zavarta, hiszen Eliza is vele utazott. A lány göndör fürtjei befedték a fiú bal vállát, ezzel vörösbe öltöztetve fekete pólóját.  
 - Kit viszel a bálba Vik? - kérdezte Eliza, miközben kitörölte az álom maradványát szeméből.  
 - Bellát kértem fel, de ő már foglalt; Béla gyorsabb volt.  
 - Az a bunkó focista? Meg sem érdemel téged az a lány - bújt közelebb, s helyezte magát kényelembe a fiú ölében.  
 - És téged felkértek már?  
 - Néhányan, de mindet talonban tarom.  
 - Nem akarsz táncolni a szalagváltón?  
 - Dehogy is nem, csak válogatok; azt lehet. Nem akarom elhalasztani a jó fogásokat - kacsintott a vörösödő végzősre.  
 - Én?  
 - Uhumm.  
 - Hát legyen - térdelt le Eliza mellé. - Eliza, leszel a párom a szalagavatón?  
 - Ne ironizálj hülye - lökte el barátját. - Ha már négy éve ismerjük egymást, ez a minimum.  
 A rozoga járgány csikorogva fékezett; akadozva nyíló ajtaja egy sötét környékre nyílt, ahol csak a megállóban pislákoló neonlámpa világított. Leszálltak.

֍֍֍֍֍֍֍

Isserah ezen túl minden nyarat nagyapja birtokán töltött barátaival. A hónapok évekbe fordultak, a kislány felcseperedett: deszkához hasonló alakja gömbölyödött, gyermeki tekintete felnőtté tisztult. Az élet szép lassan elmarta mellőle gyermekkora barátait – de az emlékeket nem. Így esett, hogy egy tartalmas nap után kettesben maradt Cadertorral. A kisfiús báj helyébe markáns vonások és izmoktól dagadó tagok léptek – már amennyire egy elfnél lehetséges.  
 Új emlékekkel és pár cent tömény alkohollal gazdagodva ültek a Szabadság hídon. Sokat nevettek, és még többet ittak, így ketten a jó öreg Hephan pálinkából; mikor hirtelen csönd borult rájuk.  
 - Isserah – kezdett neki Cadertor.  
 - Igen? – lóbálta a lábát a korlátról; s enyhén tág szembogarával tekintett vissza a fiúra.  
 - Nem is tudom, hogyan kezdjek hozzá – fordította el a fejét.  
 - Akkor ne tedd – érintette meg gyengén szerelme állát, közelebb húzta és megcsókolta -, mert már tudom.  
 Az este hátralevő részét úgy töltötték el, hogy tudták, egy újabb évig nem látják majd egymást. Hajnalban a Kingthwing örökös visszakísérte szíve választottját otthonába, aki marasztalta. Isserah reggel Cadertor ölelésében ébredt; soha nem volt még ilyen boldog.

֍֍֍֍֍֍֍

Haris Luna kezét fogva gyalogolt hazafelé a mestertől. Minden út menti nép legyen az ember, törp vagy farkas, tisztelettel tekintett a királyi testőrség parancsnokának gyermekeire. Belépve a jól ismert oszlopok és alakzatok között az Akr’otel hívogató ajtajában várta őket apjuk.  
 - Hogy ment az óra kincsem? – kapta föl a páncélját elhagyott katona szeme fényét.  
 - Nagyon jól – kacagott fel kislánya, miközben apja úgy lóbálta a levegőben akár egy bárdot. – Képzeld, azt mondta a mágus bácsi, hogyha így haladok, se perc alatt beérem a bátyust.  
 - És azt is mondta, hogy figyelj oda a mozdulatokra, mert nagyon hanyagul csinálod – rúgott bele egy előtte heverő kőbe.  
 - Attól még, hogy neked nem megy valami, nem kell lelombozni a testvéredet – vonta össze a szemöldökét Veldon.  
 - Mindegy, léptem a többi farkassal. Telihold előtti futást tartunk.  
 - Azt te csak hiszed.  
 - Ne már apa, direkt szóltam egy hónappal előre.  
 - Én pedig azt mondtam, hogyha látom a fejlődést, akkor mehetsz is.  
 - Naphosszakat gyakorlok, nem alszom, nem eszem, mert nem tudom megcsinálni azt a kibaszott varázsla...  
 - Vigyázz a szádra fiam – csattant az érdes tenyér Haris puha arcán; vörös csíkokat hagyva azon. – Az én sarjam ne merjen ilyen hangnemet megütni - tajtékzott Veldon -, főleg nem a saját apjával. Majd ha olyan jól mennek a magánórák, mint a feleselés, akkor te is kint maradhatsz az éjszakára.  
 - Lassan felépül az egyetem, ott majd csak megtanítják.  
 - És miből gondolod, hogy téged felvesznek oda?  
 - Hát mert a fiad vagyok – csattant a párja arca másik oldalán.  
 - Még egy ilyen kijelentés és a teliholdat leláncolva töltöd a pincében a Lunárokkal. Most pedig takarodj a szobádba; nem erre neveltelek.  
 Dühtől és csalódottságtól telten mászott föl szobájába Haris. Ágyába zuhant erőtlenül és zokogott; nem tudva hogy az apja iránti gyűlölet vagy a tőle kapott pofonok miatt.

֍֍֍֍֍֍֍

Viktor karja Eliza hátára simult, így a lány tovább pihenhetett párja vállán. A főúton mentek, kerülve a sikátorokat. A reménytelen sötét éjjel barátságtalanná tette még a legvirágosabb kertű házat is; ami Eliza háza volt. A búcsúölelés után Viktor visszament a buszmegállóba; mivel késésbe volt, le kellett vágnia az utat. A szűk utcák útvesztőjében jól tájékozódott. Az utolsó előtti kanyart vette be, mikor nyöszörgést hallott a másik irányból. Követve a hangot egy földön fekvő gyereket vett észre négy melák gyűrűjében. Pár méterre a vézna alaktól hevert egy szemüveg; valószínűleg akkor esett le, amikor az egyik belerúgott.  
 - Dani, te vagy az?  
 - Viktor?  
 - Nincs itt semmi látnivaló köcsög - fordult felé a túl régen ismert, mélyen megvetett alak.  
 - Viszont kívánom Béla - az egyen pulcsiban feszítő verőlegények közül kiemelkedett egy barna bőrű, adoniszi testű - ám lajhár eszű behemót. Mondandóját nyomatékosítva gyomorszájba rúgta a földön fetrengő gyereket. - Hagyd már szegényt. Mit ártott neked?  
 - Rájöttek, hogy ő írta meg a házi dolgozatomat.  
 - És erre az a megoldás, hogy úgy megnyomorítod, hogy többet senkiét se tudja? Zárójelben megjegyzem, a tiédet sem. Zseniális - mérte végig a helyzet megvetően. - Gyere Dani, hazakísérlek - fölkapva szemüvegét meg-megcsúva menekült Viktorhoz.  
 - Azt majd én eldöntöm, hogy haza mehet -e - nyúlt utána a focisták kapitánya, de nem tudta elcsípni. Táskáját átrakva másik vállára karolta föl Viktor Danit. Bicegve indultak a halovány lámpa irányába.  
 - Fogjátok le azt a barmot.  
 - Melyiket? - jött a kérdés szinkronban.  
 - Hagyjátok a kockát ti idióták, a másik kell nekem - a maradék három, öklét tördelve indult meg a lassú páros felé.  
 - Sajnálom, de egyedül kell haza találnod. Tudod, évek óta vártam ezt a pillanatot - eresztette el barátját, majd földre hajítva táskáját várta a támadókat.  
 A három monstrum egyszerre ugrott a nyikhaj gyereknek; szerencséjére ezzel akadályozva egymást. A hozzá legközelebbit arcon vágta, ami nagyot reccsent. Az orrát fogó alak remegve zuhant a földre; vérével piros cseppeket hagyva a betonon. A felé lendülő súlyos ököl elől elhajolt, a következőt elkapta, s kicsavarta. Csuklójánál fogva vezette a falnak, majd nyomta őt is földre. Figyelmét túlságosan is a bárgyú sportolóra szegezve megfeledkezett társáról, aki hátulról elkapta. Kapálódzott egy darabig, mire sarkával eltalálta a behemót legértékesebb kincsét; az is a beton puha ölelésében találta magát.  
 Az adrenalintól fűtött fiú ide oda kapkodta a fejét, majd jobbra lépett. Hideg érintést érzett hasa fölött, ami egyre beljebb hatolt benne. Nemsokára meglátta az elkerekedett szemű Bélát, aki riadtan ugrott hátra. A hidegség egyre élesebb fájdalomba csapott át; reflexből rántotta ki magából a csillogó kést. A szúrás helyétől indult a rángás, míg be nem töltötte egész testét. Térde rogyva szorította a nyílt sebet, de nem tudott gátat szabni a belőle kiáramló életnek. A vér spriccelt; artériát talált. A pár másodperccel ezelőtt bátor harcosként pöffeszkedő diákok gondolkodás nélkül menekültek a tett helyszínéről. Béla sietve visszarohant földön heverő bicskájáért; ez volt az utolsó dolog, amit Viktor látott.

֍֍֍֍֍֍֍

Hajnalban lépett be lakosztályukba Haris. A bódult állapotú farkas jobbra balra dülöngélve kereste a kulcs lyukát, mely utat nyitott az emeletre. Átlépve a küszöböt villany csattant a plafonon, elvakítva lassan reagáló pupilláját. Apja várta a kanapén ülve egy összegyűrt papírt szorongatva remegő kezében.  
 - Ez micsoda? – szólt ingerülten fiához.  
 - Egy papírlap – mondta közönyösen, majd ásított egyet.  
 - Ne játszadozz velem fiacskám – visszhangzott apja földöntúli kiáltása az épületben. – Ha a húgod ilyet csinált volna...  
 - Tudod mit, elegem van az állandó hasonlítgatásból, az állandó letolásból, az állandó ezt sem tudod, azt sem tudod-ból. Folyton csak veszekszel velem olyan dolgokról, amikben nem vagyok jó.  
 - Legalább látnám, hogy próbálkozol, te szerencsétlen majom!  
 - Szerinted nem próbálkozom? Szerinted… – csuklott el a hangja.  
 - Folyton csak tivornyázol, kint lógsz a söpredékkel, szégyent hozol a családra.  
 - Tudod te egyáltalán, hogy miket értem én el az egyetemen? Tudod te egyáltalán, hogy egyedül én voltam képes fél év után párbajban legyőzni a tanárt vagy, hogy élsportolói díjat kaptam, amit maga a király adott át?  
 - Igen, tudom – közölte hűvösen, arcán egy izom sem rándult. – De abban, ami igazán számít, egy vesztes vagy. Éveken át tűrtem...  
 - Éveken át tűrted? Tűrted, te? Kiskorom óta azt hallgatom, hogy miért nem vagyok jó. Akármit tettem, akárhogyan próbáltam, neked soha sem volt jó. Több dolgot elértem a mágiában egy év alatt, mint te egész életedben.  
 - Ez vajmi kevéssé érdekel.  
 - Hát persze, miért is érdekelne? – ekkor fogata föl, hogy elvesztette apját. - Mit szeretnél? Törjem el minden végtagomat, kerüljek tolószékbe; hogy azt se tudjam csinálni, amit szeretek, amiben igazán jó vagyok? – tette fel a költői kérdést, majd ernyedten esett össze egy másik puha trónuson. – Ez vagyok én, nem tudok mit tenni.  
 - Ha ebbe kerül, hogy eredményeket mutass föl, hát legyen – állt fel apja, s elindult szobája felé. – Addig a szemem elé ne kerülj, amíg nem tudsz varázsolni – nézett végig megvetően a fiún, akit mindig is akart; a fiún, akit soha nem értett meg; a fiún, akit mindig is megvetett.

֍֍֍֍֍֍֍

Az elmúlt időszakban egyre lassabban telt az idő, a hajadon elf számára. Majd egy év telt el, de Isserah semmit sem felejtett. Örömtől kicsattanva robbant be Hagluen nagyapa házába; körbepuszilta a família nagyját, s elindult készülődni. Lemosta magáról a hosszú út porát, illatos parfümmel fújta be magát és a legszebb ruháját túrta elő a bőröndjéből; hogy újra elnyerje szerelme vonzalmát.  
 Kislányos izgalommal állt meg a szomszédos kastély ajtajában; csöngetett. Kisvártatva egy karikás szemű, gizda elf, szakadt ruhákban állt elé.  
 - Szeva.  
 - Cadertort keresem, rossz házban lennék? – vakargatta fejét kínjában.  
 - CADERTOR – ordított hátra, mit sem törődve a mögötte elsuhanó két félmeztelen lánnyal – egy elffel és egy nimfával – itt van valami vörös bige, téged keres.  
 - Itt is vagyok – ugrott elő sörtől nedves pólóban.  
 - Szia Cadertor – mosolygott rá a megszeppent Isserah.  
 - Ki ez a csaj haver?  
 - Ő Isserah, egy régi Hephan... barát – mondta kínos lassúsággal.  
 - Miért vannak neked ilyen földtúró barátaid?  
 - Kovácsok vagyunk, nem parasztok, ugye Cadertor – nézett reménykedve szerelmére, de az kerülte tekintetét.  
 - Egyre megy – mérte végig undorral.  
 - Hát itt vagytok fiúk – mászott bele Cadertor szájába és markolt rá Belholwer hátsó felére egy hosszú, fekete hajú, enyhén ittas állapotú szépség.  
 - Ő itt Ashery – próbált elszakadni a nőtől a vörösödő elf – az Aster nemzetségből.  
 - Gyertek bulizni – kiáltotta el magát, majd elrángatta a könnyebbiket.  
 - Kedves lány – vakargatta a fejét Cadertor – csak meg kell ismerni. Maradj te is, szórakozzunk egy kicsit.  
 - Azt látom, milyen kedves; de egy kicsit sincs kedvem maradni – viharzott el könnybe lábadt szemekkel.  
 - Várj Isserah, ne menj el – nyúlt a lány után egy gyermekkori jó barát, egy kedves szerető, de a tömeg visszarántotta a kezeket és az ajtó becsukódott előttük.

֍֍֍֍֍֍֍

Sötétség mindenfelé, fájdalom mindenhol. Szürke kép, pislogok; a fájdalom összpontosul a mellkasom felé. Lassacskán magamhoz térek, körbenézek. A poros szoba és a fehér lepellel fedett bútorok teljesen ismeretlenek. Betekintek a takaró alá, teljesen meztelen vagyok. Ösztönösen a seb után nyúlok, de már nincs a helyén. A falhoz kikötözve ül egy fiatal, szőke lány piszkos, fehér rongyokban; nem ismerem. Könnyáztatta szeme segítségért kiált.  
 - Örülök, hogy felébredtél; most már enned kell - szól az idegen hang oldalról. Fekete hajú úriember ül mellettem egy karosszékben; hosszú haját lófarokba fogta. Fekete és vörös öltönye fölött olvasószemüveget visel lencse nélkül; lábát keresztberakta, újságot olvasgat.  
 - Ki maga? És mit akar tőlünk?  
 - A hölgyemény az átváltozás árát fizeti; te fiam, te más tészta vagy.  
 - Ez nem válasz. Beszéljen tisztán. Hol vagyok? - lihegek egyre idegesebben. A világ ingerei egyre jobban zavarnak, mint mikor egy szúnyog zümmög a fejem mellet. A fény égeti a retinámat, gyűrű nyomja az ujjam. Az éhség egyre elviselhetetlenebb, de nem a gyomromban, a szívemben; úgy érzem, mindjárt meghalok.  
 - Igazad van, elég a szóból. Inkább megmutatom - kapott le egy tükröt a falról. Meglátva önnön testemet elszörnyedtem. Szemfogaim, akár egy kardfogútigrisé és szemem olyan kéken világít, akár a kristályon áttörő nap fénye. Felpattanok és elkezdek futni, de a gyűrű lezuhan és megégetem magam a hajnali napsugárban.

֍֍֍֍֍֍֍

Akár a halálból ébredve riadt fel a vámpír. Agyarai támadásra készen ugrottak elő, kéken vibráló szemével az üres szoba sötétségét kutatta. Levegőért kapkodott, dübörgött a feje. Végigsimítva arcának fáradt vonásait, meglepődve vette észre az azt fedő izzadságcseppeket; s elgondolkozott, mikor erőltette meg magát ennyire legutóbb. Értetlenkedve vonta meg vállát, de rájött, hogy a legjobb döntés az ágyban várja.  
 Isserah könnyáztatta párnájának fojtó ölelésében ébredt. Próbálta nyugtatni magát: felült az ágyon, s puha kezeinek érintésében keresett vigaszt. Kicsámborgott a holdfénybe temetett teraszra, s gyermekként megélt nyarak távolba vesző emlékét bámulta nagyapja nyári lakásából. A csípős levegő végigmarta tüdejét; még keservesebben zokogott.  
 Haris lassan tért magához. Ahogyan tudatán úrrá lett, úgy vette át fölötte a hatalmat a düh, mely évek óta mérgezte szívét. Ökölbe szorított kézzel nézte a redőnyön beáramló holdvilágot. Minden egyes szekrény, ajtó, de még a halvány fénynyalábban játszadozó porszemek is arra emlékeztették, hogy ki az, akivé nem tud válni. Felkapott egy lámpát, testének minden izmát megmozgatva hajította el, ami csörömpölve tört darabokra a vékony falon. Üvöltve ütött, mindent, ami a közelében volt, amíg le nem nyugodott és a harag helyébe üresség nem lépett. Újra mély, most már álomtalan álomba merült.

Végül rá kellet jönniük, hogy számukra a múlt csupán egy kísértet. Egy undok fogalom, megfoghatatlan felhő, mely ott lebeg felettük, várva a megfelelő pillantott, hogy befedje szívüket; és addig szorítsa, amíg ki nem présel belőle minden szépet és jót, nem hagyva hátra mást, mint a rettegést a holnaptól. Egyesek csak megvonják a vállukat és tovább lépnek, mások addig püfölik, még ki nem alszik az élet utolsó szikrája a szemében, de vannak, akikre egy életen át tartó billogot nyom.

- Kraasah – kapkodta szanaszét dobált ruháit Daemon, s levetve magát a lépcsőn már ott kopogott Viktor szobája ajtaján. – Vajon tényleg csak egy kísértet?

**Különös idegen**

- Bégis bi a fenét jelent az, hogy ott vagyok, ahol a farkasok vogyítanak? – lépdelt a befogott orral a csatornában Viktor. – És bi a jó büdös fracnak vagyuk egy pöcegödör mélyén?  
 - Én is ugyan ezt kérdeztem, mikor elolvastam a levelet. És azért vagyunk itt, mert az időcsapdában nyomokat találtunk.  
 - Hogy biben?  
 - Ajj, nem mindegy? Csak haladjunk már… - lökött egyet Viktoron Haris.  
 - Oh, és bégegy valabi… Minek hoztuk magunkkal ezt az áruló kutyát? Will biatt bár deb vagyok mérges, de legyulta a barátnődet.  
 - Igen, ez elég egy féreg dolog, de ne vedd magadra – névett erőltetett vigyorral Nessela az újdonsült törzsőfre.  
 - Úgy gondoltam jó gyakorlat lesz neki így…  
 - Bi, te bég segítesz neki eszek után? – állt meg egy pillanatra a vámpír.  
 - Mondom – emelte fel a hangját ellentmondást nem tűrően a féltünde -, úgy gondoltam, jó gyakorlás lesz neki, és ezekben az ügyekben amúgy is jól jön egy törzsfő segítsége.  
 - Törzsfő? – kapta fel a fejét Nessela.  
 - Miért, mit gondoltál? – mérte végig megvetően Haris. – Higyha lelép az apám, csak úgy elvész a rang?  
 - Nem vagyok hülye… Csak arra gondoltam, hogy valami küzdelem vagy legalább szavazás történni fog.  
 - Amióta Ainonnai polgárok vagyunk, átvettük a tündeszokásokat.  
 - És emberszokásokat – kérte ki magának a menetet újra elindító vöröske. – Nem minden a hosszúfülűektől származik. Régen nekünk is királyságaink voltak, és mai napig az első szülött örökli a vagyont és titulust.  
 - Akkor már értem, miért jöttél tanulni – morfondírozott a vérfarkas.  
 - Amúgy is, falun a nő csak kereskedelmi tárgy, egy háztartási kellék – szorította össze öklét, megfeledkezve magáról. – Nem mintha közöd lenne hozzá, ifjú törzsfő.

- Elég legyen – kiáltotta el magát Daemon. – Haris a csapat tagja. Pont ugyan annyira hasznos, mint te, én vagy Viktor. Mind tudjuk mit tett, de ez nem változtat a tényeken. Ki kell derítenünk, hogy mikt tervez Arkhan és amint megjönnek a fotográfiák, a gyilkosságokkal is foglalkoznunk kell. Tegyük félre a magánéletünket és koncentráljunk a célra.  
 - Itt is vagyunk – szólt közbe mit sem törődve a sértésekkel vagy a hegyibeszéddel Haris.  
 - Akkor kezdj hozzá – moslygott Nessela, mostmár egy kicsit természetesebben.  
 Haris mormolni kezdett, amint tenyerét maga elé helyezte. Kezével körkörös mozdulatokat végzett és pörögni kezdtek. Felsejlettek a halvány vonalak, amik először a patkánnyomokat, majd más csúszómászók útvonalát fedték vel. A vonalak vörösen izzottak fel és lángnyelvekké alakultak. A vérfarkas homlokán izzadtságcseppek jelentek meg. Próbálta stabilizálni az örvényt, de nem sikerült. Megégette magát, de a többieknek nem esett baja. A vámpír megvetően forgatta szemeit Nesselával egyetemben. Daemon megveregette a vállát, de ő sem szólalt meg. Ugyan ezt a procedúrát végigcsinálva azonban ő sem jutott többre a csatorna életközösségének jeleinek feltárásánál.  
 - Mondhatjuk, hogy a végkimenetel ellenére te is sikeresen véghezvitted az igét – bámulta a falakról hiányzó vörös villogást.  
 - Lehet, hogy csak simán leégette azikat… - csipkelődött Nessela.  
 - Nem, az nem lehetséges – felejtkezett bele a gondolataiba Daemon. – Megpróbálom újra. Hátha csak elrelytette, nem pedig eltörölte azokat a mi szeretett mágusunk.  
 - A picsába – dobbantott Haris a mocsokban, felfröcskölve a vizet a falra. – Tudtam, hogy fel kellet volna törölni a sarat. Biztos ezért tüntette el a jeleket.  
 - Meglehet – kesergett a féltünde. Halványkék derengés tükröződött az arcán, de csak annyira, hogy azt a vámpír éles szemei kiszúrják.  
 - Várjatok csak… - nézte meg közelebbről a falat Viktor. – Hát bersze! Elrejtette! Elrejtette, de nem törölte, hiszen neki is valahogyan vissza gell találni. Vizet, gyorsan. Öntsétek a flara! – nevetett föl örömittasan kezeit derekára csapva, majd elszörnyedve a bűzön újra befogta orrát. – Zseniális egy fazon ez a gazember, meg gell hagyni!  
 Mindenki értetlenkedve nézett a büszke vámpírra, aki ezt egy darabig észre sem vette.  
 - Mi van? – zavarodott meg végül az arcok láttán. – Mit néztek?  
 - Miről beszélsz? Minek dobjunk rá vizet?  
 - Ennyit se tanultál, te lusta kutya? Hát a következő órán dolgozatot írunk a rúnákból és a rjtjelekből.  
 - Nem csak a rúnákból?  
 - Több, mint fél éven keresztül ugyan azt a napot élted át, és még ennyit se voltál képes megjegyezni? – húzta össze szemét és ajkát a féltünde. A törzsfő inkább csendben várta a választ.  
 - A dégy elem akármelyikével eltüdtetheted a jelzőrúnákat, csag hogy ez visszafelé is igaz!  
 Az örökéletű tudósnak volt egy másik örökös tulajdonsága, az pedig az érvényesség. Bevált, amit mondott. A rothadó szagot árasztó vízzel bekent falon megjelentek a nyílként derengő jelzőfények, csakhogy most kéken, nem pedig vörösen izzottak. Lassan és kínszenvedéssel teli telt az útjuk, ahogyan a szaros vizet markolászva próbálták keresni a jelkép pontos elhelyezkedését. Az sem segített ralytuk, hogy mindegyik más magasságban és távolságban volt a többihez képest. Órák óta kóvályogtak, magaslatokat és mélységeket érintve, de az elágazásnak a közelében sem voltak. Egy idő után már csak lefelé vezetett az út. Eltűnt a beton, a szennyvíz, a fényt beengedő csatornafedelek, csupán a nedves fölbe vájt alagút maradt. Bár az ismerős nyikorgás elkísérte őket útjukon, úgy érezték eltévedtek.  
 - Forduljunk vissza. Már csak sárral kenegetjük a földet. Egyre halványabb minden, és a vámpír nyoma után a fénygömb is csak pislákol…  
 - Hogy miattam? – háborodott föl Vikot.  
 - Mostmár tényleg részletesen be kéne számolnunk nekik – daemon hátra sem fordult, csak a következő jelet kerste.  
 - Oké. Visszafordulunk, leülünk egy rumostea mellé a vásárban és eldumálgatunk arról, hogyan haltunk meg majdnem – ironizált, majd tónusai megszilárdultak. – Mehetünk?  
 - Psszt…  
 - A kurva életbe! Soha nem találjuk meg azt a nyomorult bejáratot.  
 - Ne picsogj Haris – kapcsolódott be Nessela. – Legföljebb megyünk a tanári felől, és a csatornákon megyünk ki.  
 - Mondom, kuss legyne – fülelt nagyon Viktor, majd szaladni kezdett egyenesen a sötétségbe, hol már az ő látása is cserbenhagyta. Nessela gondolkodás nélkül utána indult.  
 - Most komolyan? – nézett kérdően a féltündére, aki már belevetette magát a félhomályba. – Kibaszott jó… - emberelte meg magát Haris, és ő is nekiveselkedett.  
 Mindent körbeölelt az ismeretlen mélység, de ők csak szaladtak a vámpír ismeretlen hívása után. Csupán a visszavert hangokból tudtak tájékozódni – legalább is a szerencsésebbek. Haris és természetes ellenségén kívűl a többiek meg-megbotladoztak, beverték a fejület egy alacsonyabb részbe, néhol beleszaladtak a kanyarodó járat íves falának. Egyszercsak fény csapott föl a távolban, és a hátrahagytottak látták, ahogyan Viktor elkanyarodik. Nyilak süvítését hallották, de a bőrön áthatoló vesző reccsenő hangja elmaradt. Mire beért mindenki a már hatalmas égetett kővel kirakott, fáklyával megvilágított folyosóhoz, megtorpantak a küszöbén.  
 - Mi történt? – lihegett Nessela.  
 - Haris, kérlek, megmutatnád? – vigyorgott kárörvendően a túlvégről Viktor.  
 - Menj a bús picsába vámpír! Épp elég, hogy az első lövést túléltem.  
 - Akkor majd én – nekiiramodva, a kis négyzatalakú lyukakból vesszők cikáztak végig nyomán, azonban egyik sem ért földet. A kilövés helyével szembeni falakon hasonló vájatok ékeskedtek, amik mohón falták a fatestű, fémes fejű, tollas farkú veszedelmeket. Viktor elszámolta magát, és egy lépéssel hamarabb lassított le a kelleténél. Egy vessző telibe találta. Szerencséjére a vállánál érte az ütés, azonban a sebességének köszönhetően beletört a vége.  
 - A franc egye meg! – fogta fájó vállát, amin a hús már lassan kezdte befedni a szilánkosra repedt fát. – És még mérgezett is… Figyeljetek, mert ez most nagyon fontos: el fogok ájulni. Arra kérlek titeket, hogy – ebben e pillanatban szemei föntakadtak és liszteszsákként terült el a kőpadlón, még néhány csapdát aktiválva ezzel.  
 - Remek… - mondta Haris. – Valakinek van ötlete, mit kezdjünk ezzel a szerencsecsomaggal? – Nessela szúrósan bámult rá, de nem szólt egy szót sem.  
 - Gondolkozzunk, gondolkozzunk – sétált föl alá Daemon, félig összefont kézzel, másikkal homlokát ütögetve. – Hogyan juthatnánk át ezen az útvesztőn?  
 - Először, mondjuk, véletlenül, esetleg nem kéne kiszedni Viktorból azt a kicseszett nyílhegyet!? – parádézott Nessela.  
 - De, igazad van! Sajnálom… Csak ez az álom…  
 - Milyen álomról beszélsz? – meresztette rá a falusi lányka bociszemeit.  
 - Lényegtelen. Ahogyan látom – guggolt le. -, sietnünk kell. Lassan benne ragad az egész darab.  
 Haris szemeit forgatva térdelt le a kiütött vérszívó mellé. Összeszorítva kezei között a hihetetlen gyorsasággal gennyedző sebet, felszakította azt. Daemon ekkor a kibuggyanó vesszőmaradványt többszöri próbálozásra sikeresen megmarkolta és egy sikamlós mozdulattal kirántotta. Nessela hátán végigfutott a hideg, amint a húst végigszelő penge sóhalytva távozott.  
 - Amíg csipkerózsika alszik, addig mi legyen? – dőlt neki a falnak a törzsfő.  
 - Tömjük be sárral a lyukakat? – kapcsolódott be Nessela.  
 - Te megkockáztatnád, hogy egy olyan mérgezett vessző beléd álljon? Kösz, én kihagynám – morogta.  
 - Esetleg támasszuk a falat, mint te, törzsfőcském? – mielőtt még válaszolhatott volna az indulatokkal telt fiú, Daemon közbeszólt.  
 - Nem is mondasz hülyeséget. A múltkor is egy nyomás hatására nyíló rejtekajtó vezetett a szobájába. Ha ez az ót tényleg Arkanhoz vezet, akkor valószínű most is ugyanez lesz a megoldás.  
 Először a falakat próbálták kinyomni helyükről, majd toporzékolva sétáltak fel alá. Utolsó, elkeseredett próbálkozásként bakot tartva és ugrálva próbálták elérni a nedve földplafont, de ezúttal sem jártak sikerrel. Haris helyet foglalt, míg Nessela a falat támasztva, Daemon körkörös ívekben járkálva gondolkozott a megoldáson. Egy idő után a lány is feladta, és messez a megvetett kutyától a sárban puffant nedvesen. Nem számított erre, így gusztustalan vicsor ült ki szájára, ahogyan arra sem volt felkészülve, ami ez után történt.  
 - Vegyétek ki a nyilat!  
 Viktor megemelve felső testét, kábán keresett támaszkodási pontot. Jobb kezével lenyomott egy surlódva aláhulló lapot. Bandzsítva figyelte, ahogyan a vessző orra előtt, éppen nem érintve azt elsüvít előtte, majd eveszik a másik mélyedésben. Meglepettségében rögtön a másik tenyerét is a padlóra nyomta, de ezúttal nem egy csapda aktiválódott. Haris alatt ajtóként nyílt ki a földes csapóajtó egy lépcsők nélkülé, meredeken emelvényként tátongva a semmibe.  
 - Nyugi, jól vagyok – hallatszott a fájdalmasan sziszegő vérfarkas -, mielőtt még kérdezné valaki is – váltott hirtelen ironikusra a hanghordozás.  
 Leülve csúsztak a csapda alá, ahol újragyújtották a lidércfényt. A kék jelképekkel együtt ide már a vámpír nyoma sem követte őket, így mindent betöltött a fehéren ragyogó, fagyos világosság. A lenti alagút a felső folyosó mintájára készült: egymást érő, viszonlag szabályos, de kidudorodó kőkockák. Csak a falban lévő halálcsapdákat mellőzte a látkép, amit nem is bántak. Némán lépdeltek előre.  
 Csöpp. Csöpp.  
 Hideg léghullám süvített végig a társaságon. Libabőrt növesztett mindenki Viktor kivételével. A fénygömb egy pillanatra kialudt.  
 Csöpp. Csöpp.  
 Ismerős volt ez a hang Daemonnek. Előszöre arra gondolt, hogy a szobája ablakában növő jégcsapok miatt, mégis valami több volt mögötte.  
 Csöpp. Csöpp.  
 Egy éles kanyar után sorvatag sárga folt próbálta megtörni a sötétség uralmát. A következő váltás után már tisztult a kép, minden szürke színben pompázott. Eloltották a lidércfényt.  
 Csöpp. Csöpp.  
 Szövétnek olajos illata… Újra a csöpögés… Ez valami több annál… Igen! Az éhség… Igen! A reszkető érzés, egy erő, ami visszahúz és zuhanás.  
 - Tudom, hol vagyunk! – kiáltott fel a flétünde és meggondolatlanul előre szaladt.  
 Szerencséjére senki sem volt a tömlöcökkel tűzdelt kőbörtönben. Mindent beterített a halál szaga. A falakon alvadt vér éktelenkedett, mégsem volt egy lélek sem a közelben. Nedves ruhadarabok, borotva, egy takaró és egy matrac jelezte, hogy valaki étt él. Ernyedt nyögést hallott az egyik cellából, ami köhögésbe torkolott, de az is olyan gyenge volt, hogy visszhangja sem volt. Odarohant a hang irányába. Egy vörös bőrű, elmosódótt fehér festékkel kipingált velük egykorú nő feküdt a nedves földön. Arccal lefelé nézett, csupasz volt, akár egy újszülött. Piszkos haja lába közé lógott, mellei ernyedte lógtak. Mikor felnézett, izzadtságcseppek tűzdelte, érzelemmentes arcával, hirtelen élet költözött belé.  
 - Mi van okostojás? Visszajöttél? – amint meglátta a többieket is, megzavarodva hullt vissza a földre. Nem értette mi történik körülötte, és nem is volt ereje ahhoz, hogy kérdéseket tegyen fel.  
 - Ki ez a csaj? - törte meg a csendet Haris. A sokktól megbénult félelf helyett Viktor válaszolt.  
 - Kraasah, ha nem tévedek – bólintott erőtlenül a rab. – És, ha nem tévedek – ütötte le a lakatot, mire nyikorogva csúszott el a régóta ki nem nyitott, rozsdás szerkezet -, kéne egy jegy kifelé.

Kraasah

Egy álomtalan álomból ébredek. A földön fekszem. A nedves kőkockák hideg érintése elviselhetetlen. Kinyitom a szemem. Kraasah ott kuporog mellettem, hátat fordítva. Próbálok hozzáérni, mikor hirtelen felém fordul és megragad. Egy szót sem szól, mégis tudom, hogy segítségre van szüksége. Tekintetéből a kristálykék ragyogás elapadt, csupán fekete szembogara mered rám egyszerre kérőn és kérdőn. Kialszanak a fények, ahogyan az a fekete kör egyre elhatalmasodik körülöttem.  
 Viharfelhők vesznek körbe. Mennydörög, villámok cikáznak. A fellegekből vér zuhog, mely patakokban mossa a földet. Lábak placcsannak a folyócskákban, melyek oly vörösek, akár a rájuk hulló eső. Hat csoport menetel előre a számomra ismeretlen cél felé. Mindenki páncélba öltözött, legalábbis annak tűnik ez a lemezekből, pikkelyekből, és szövetekből összeeszkábált viselet. Kétségbeesésnek nyoma sincs, elszántan bámulják vezetőiket és a folyam irányával megegyező utat. Legelöl négy alak tűnik fel. Két, fehér festéket viselő nő, fémesen csillogó bikiniben lépdelt. Kézen fogva, nevetgélnek, mintha nem is látnák az őket körbevevő gusztustalan szagot árasztó forgatagot. Mellettük egy, a Dremón tömegből kiemelkedő óriási alak karját összefonva lépdel. Fülét hegyezve hallgatja, a mellette battyogó, sétabotra támaszkodó sorvadt alak szavait. Mögöttük hat megtermett fiatal cipel egy aranyemelvént, tetején gyümölcsök, húsok, zöldségek, szószok és egy azt zabáló kocasúlyú, zsíros kezét nyalogató alak. A mellette lévő, másik óriás szégyenkezve bámulja kérkedő társát. Ekkor vonyítás, vijjogás, ugatás tör fel hátulról. Nem látok a tömeg végére, nem tudom, mi lehet az. Ekkor a sereg végéről különös hátason lovagló, csontkoronát viselő hadvezér ugrat előre. A hol négykézláb, hol két lábon ugráló bestiának két előrenyúló agyar lógott ki szájából. Méretei még az óriási Dremónokéhoz képest is nagy volt, termetben azonban szikár volt és kezdetleges bőrruhákat viselt. Ekkor egy újabb csoport, nem, nem is csoport, törzs tűnik fel a távolban. Körbevesznek valamit, vagy valakit. Ekkor felsír egy gyermek, olyan tisztán, hogy átharsogja a menetelő had fémes robaját. Újra elsötétül minden.  
 Egy hang szólal meg a fejemben. Ismerős, de távoli, barátságos, mégis szomú.  
 Emlékszem a napra, mikor a mennyei sereg fényíveken hullott alá; s a démoni förmedvények lila morajlás kíséretében másztak elő fekete relytekükből. Valami más volt ezalakalommal; valami megváltozott.  
 Az agg mesemondó elhallgatott, visszhangot hagyva maga után az éteri képekben. Megnyílik előttem a föld, s a fekete felhők száttárulnak. Hófehár tollú ragyogások szállnak alá az égből, s a föld alól felcsapó villámokból vörös bőrű, szarvas veszedelmek másznak elő.  
 A csata megkezdődött. Lesíújtottak az első csapásáok, s a holtak vére befedte a fakó, meddő talajt. Páni félelem lett úrrá a túlvilági hadakon. Nem értették mi történik Gyermeki bárgyúság ült ki értetlen arcukon, mikor felfigyeltek a pokol első hercegének haláltusájára. Lucifer égő csipkebokor formájában távozott a föld színéről. Az ezt követő robbanás milliók életét vette el; legyen az démon, angyak, ember, fertőzött, élő e vagy halott, nem menekülhetett a purgatórium tüze elől.  
 Ekkor újra szünetet tartott. Sikítva menekülő, fájdalomtól ordibáló sebesült alakok futnak el mellettem. Mindent átjár, a halál és a pusztulás. A tűz megtisztít, de elporlaszt. Végül csak a ropogó lángnyelvek és a kialudni készülő parázs maradnak mellettem.  
 A túlélők elmenekültek a megmaradt birodalom számos irányába, vállukon hordva az elvesztettek elveszett emlkékeket és a tudatot, hogy életük mától egy csapással végetérhet.  
 Apa jelenik meg, hátán vésetes pengékkel, tegezzel, nyíllal és egy málhával. Oldalán egy vörös bőrű, fehér arcfestést viselő nőt karolo szorosan magához. Csak bámulják a csatateret hosszasan, némán. Apa nagyot sóhajt, majd útnak indulnak.  
 Utánuk akarok szólni, de nem tudok. A számból kiáramló szavakat elnyeli az engem is magába szívó forgat. Visszaránt egy ismeretlen erő egy másik igazságot képviselő valóságba. Zuhanok, már megint válaszok nélkül, kérdésekkel terhesen zuhanok.

Csobanás és merülés. Nem fulldoklom mégis lebegek a sötét folyadékban. Ugyanaz a kellemetlen érzés kerít hatalmába, ami a vámpír utáni nyomozáskor is. Szavak nélkül hív a semmi, magával ragad kezek nélkül, s csak merülök benne mélyebbre, és mélyebre. A víztükör túlodaláról hangokat hallok. Tompán szól egy női alak, nem értem, mit mond, de elindulok felé.  
 - Nehogy meghalj itt nekem! – szól bágyadtan Kraasah, de most nem a fejemben. Kinyitom a szemem és eltűnik a sötétség. Reszketek a hidegtől, fájdalmasan csúszik végig a vér zsibbadt ujjaimba. Mintha a halálból léptem volna vissza, minden szervem fokozatosan tér vissza az életbe.  
 - Érdekes – hümmög a professzor szokásos helyről, az asztal szélén ülve. – Felettéb érdekes.

Ashan professzor a lomhalmai között végzett hosszas kutakodás után megtalálta azt a neves kristályfedte szemüveget és nekiláthatott a vizsgálatoknak. Kék, fekete, fehér és narancsvörös üvegekkel szemlélte a két fiatalt. Teljes némaságba burkolózott a procedúra közben; ami meglepte Daemont.  
 - Maga nem olyan beszédes típus – törte meg végül a csendet Kraasah.  
 - Ezt meg honnan tudod? – folytatta Daemon.  
 - Onnan, drága tanítványom, hogy sikerrel járt az ige – nézett ki aranyozott pápaszeme alól a hóbortos professzor.  
 - Nem értem – tükrözödőtt kétségbeesés a fiú szeméből.  
 - Összekapcsolta a tudtainkat, te dinka! Csak tudnám, hogy minek…  
 - Azért, hogy bebizonyítsak egy elméletet, miszerint maguk egy és ugyanaz a személy.  
 - Mit zagyválsz öreg?  
 Daemon el sem hitte, hogy a szellem, mely kisgyermek kora óta kísérti, ott ül mellette életnagyságban. A Haristól kölcsönkapott dzseki az egyik szemétdomb tetején hevert, helyette most a professzor úr, egy fekete, valami nagyon puha anyagból készült köntösét viselte. A vaskos prém alól csak a feje és a himbállózó lábai lógtak ki. Az egész testét vörös bőr fedte, amin cseppekben elfoylósodott fehér csíkok kacskaringóztak. Arcavonásai olyan durvák voltak, mint zsíros, fehér haja. Az egész lényéből sugárzott az ellenségesség, mégis valahogy hasonlónak érezte mindezt.  
 - Azt mondom kisasszony, hogy csak azt lehet összekapcsolni, ami valaha egy egész volt – mondta orrhangon, a szemébe húzott lemezek mögül vizsgálódva. – Hadd kérdezzem meg, maguk ikrek? Ha így volna, az nagy tudományos áttörést jelenthet. Tudni illik, ezzel bizonyíthatnánk a Dremónok és az elfek közti genetikai szakadék kialakulását.  
 - Igen – válaszolt ösztönösen a félelf, meglepődve az információáradaton, ami hirtelen magával ragadta.  
 - Remek, most már önnél is működésbe lépett a varázstörés.  
 - Varázstörés? – hördült fel a Dremón, aki láthatóan mellre szívta a kisasszony megnevezést, csak nem tudta, hogyan reagáljon rá.  
 - Gondolkodjon, kérem! Gondolkodjon! Ez a probléma a maguk elpuhult generációjával. Megszokták, hogy mindent kézbe kapnak, és nem tesznek a tudásért – ütögette ritmusosan a fejét.  
 - Csak azt lehet szétválasztani, ami valaha egyben volt – ocsúdott föl a gondolattengerből szabadult tanuló.  
 - Remek, Daemon! Ha órán lennénk, most kapna egy jelest!  
 - Ha ennyire benne van a témában, mint ahogyan az öcskös gondolja, akkor azt is biztosan tudja, hogy miért választottak szét minket.  
 - Azt sajnos még nem – Kraasah megvetően felhorkant. -, azonban azt meg tudom mondani, hogy így együtt mit alkotnak. Életemben nem pipáltam még ilyet! Ki kell majd kérdnem egy bizalmas jó barátom véleményét is – helyezte föl a három kristályt egyszerre, majd izgatott gyermek módjára toporzékolni kezdett.  
 - Hadd halljuk – fonta össze karjait a vörös bőrű amazon.  
 - Maguk együtt alkotnak egy Neflimet!  
 - Egy miflimet? – húzta fel ajkát Kraasah.

Viktor óvatosan megérintette Nessela kezét, aki összerezzent a váratlan érzéstől, de nem húzódott el. Lassan fonódtak egybe az ujjak, pár pillanattal később a göndör, vörös fürtök kavalkádja befedte a fiú vállát. Nagyot sóhajtottak mindketten, majd Haris is követte őket.  
 - Mit szerencsétlenkedtek itt? Hát benned volt nem? – mutatott a hajához piruló lány felé értetlenkedve. – Legalább is a fogai biztos. Hogy mi történt azon túl a klubb piros függönyös részei mögött, az már nem rám tartozik – hanyatlott túlbuzgó térdeire. – Mikor jön már ki ez a két szerencsecsomag?  
 Valaki biztosan figyelt odafentről a türelmetlen törzsfő szavaira, hiszen már nyílt is az ajtó.  
 - Végre – pattant föl. – Mi tartott ennyi ideig?  
 - Összekapcsolta a tudatunkat, meg valami furcsa látomás jelent meg utána előttünk, aztán…  
 - Azt mondja a tata, hogy Neflimek vagyunk – vágott közbe a szintén időt nem pocskoló dremón.  
 - Miflimek? – hőkült hátra Haris.  
 - Én is pont ezt kérdeztem! Tetszik nekem ez a gyerek – bökte oldalba ikerpárját.  
 - Röviden: félangyal – tért végre a lényegre Daemon.  
 - Remek, hogyan tovább? – kapcsolódott be Viktor is.  
 - Szerintem először is, beszéljünk arról, hogy mit kezdjünk, tudjuk melyik professzor ügyével – suttogta úgy, hogy a lomok között matató főmágus ne hallja meg. – és talán folytassuk ott, hogy mi a jó büdös francért nem voltatok képesek foglalkozni egy ilyen fontosságú jóslattal!? – ordította ki magából a felgyülemlett feszültséget.  
 - A jóslatok a szabad világ tanácsa elé kerülnek – ásított Nessela.  
 - És ez miért jó nekünk?

- Nekik dolgoznak az állam legkiválóbb emberei. Csak mondanak majd valamit, ha fontos, vagy legalábbis mondani fognak.  
 - Ennyire megvezethető vagy? Azt hiszed, hogy állambácsi majd babuzsgat téged, megvéd a gonosz homályszülöttektől és segít, ha egy jóslat tárgyává válasz? Hidd el szivecském, ez nem így van! Én már csak tudom… - tekintete beleveszett a lemenő nap egyre halványabban fénylő korongjába. A kőfalakon, ablakokon, égitesteken túl fájdalmas emlékeket látott. Olyan dolgokat, melyek megrémítették, olyan dolgokat, melyekről nem tudott és nem is akart beszélni senkinek; egyelőre.  
 - Áh, korrupt az egész, te is tudod. Én Kraasahnak adok most igazat. Nem bízok abban a simlis bandában – vette át a szót a vámpír.  
 - Azt javaslom, menjünk egy biztosabb helyre, ahol kevesebb füle van a falnak, ha értitek, mire gondolok – suttogott újra a bizalmatlan, de bölcs jövevény.  
 - Menjünk a könyvtárba, ott nem keres majd senki – osztotta meg múltbéli tapasztalatait Daemon.  
 - Na meg a nagy büdös, tudod mit öcskös – kacérkodott vidáman. – Azt hiszed, egy ilyen tortúrát kibírok tömény nélkül? Lássuk azokat az emlékeket, de csak miután megvizsgáltam néhány pohár alját! Irány az Eterny Club – indult lefelé a szűk csigalépcsőn.  
 - Az Eternity Clubbra gondolsz? – kiáltott utána Viktor.  
 - Akkor legyen az – legyintett hátra sem fordulva. Daemon és Nessela utána sietett  
 - Bejön ez a csaj – vigyorodott el öntudatlanul Haris.  
 - Nem elégszel meg a barátnőjével, már a húga is kell? – veregette vállba a telhetetlen farkast Viktor, majd ő is eltűnt a kanyarban.

֍֍֍֍֍֍֍

Csöpp. Csöpp.  
 A bestia alámosan sétált végig a koromfekete folyosón. Táskás szemei összehúzódtak a fákja világos lángja hatására. Ásított egy nagyot kényelmesen, majd odaállt a tükör elé.  
 Csöpp. Csöpp.  
 Végignézve a rá meredő, kusza de rövid szakállkezdeményt, görcsös útálat ült ki száján. Miközben felkente a gyógynövényekből rögtönzött habot, belekente hajába is. Megelégelte már a válláig érő tincseket és előkapott egy ollót.  
 Csöpp. Csöpp.  
 Undorodva nézte, ahogyan a zsír és növényi nedvek áztatta tincsek alábuknak a tükörképnek. Megvetve szemlélte borzas, zöld állát, és csalódottan pásztázta a folyamat végén. Összességében nem volt megelégedve magával, ahogyan a sötétben ólálkodó alak sem, akit már régóta tudott, hogy figyeli.  
 Csöpp. Placcs.  
 - Mióta vársz rám? – törölte le a megmarad zöld zselét, majd farkasszemet nézett a homállyal.  
 - És te mióta jössz vissza üres kézzel?  
 - A mostani megbízás nehézkesen ment. Tudod, a királyt nem olyan könnyű eltenni láb alól…  
 - Fene egy a fajtádat. Mindegy is, van egy tervem…  
 - Persze, persze… Mert a te terveid aztán mindig olyan jól sülnek el! – húzta végig mutatóujját a még mindig égésnyomok csúfította alkarján.  
 - A vizsgánál is kézben tartottam a dolgokat.  
 - Áh, szóval te voltál az a beképzelét tünde mágus! Azt hittem, ő is egy célpont; azért vezettek oda a hamis nyomok.  
 - Te csak ne higgyél semmit! – förmedt rá az árny, majd hangja hűvössé vált. – Soha nem vennék föl egy ilyen alantas alakot. Rühellem a tündék arrogáns fajtáját; persze nem annyira, mint a tiédet…- halgatott el hirtelen az alak.  
 - Most meg mi van? – forgatta szemét fel sem véve a sértegetést.  
 - A lány. Hova tűnt a foglyod? – remegett meg egy pillanatra hangja.  
 - Az ÉN fogolyom? Ugyan, kérlek. Kivégző vagyok, nem pedig börtönőr.  
 - Az vagy, amit én parancsolok! – visszhangzott az egész cellasor.  
 Az alaktalan sötétség formát öltött egy pillanatra és megcsillant egy szem. Nem kellett több a bestiának, nekiugrott. A válláig érő alakot a torkánál fogva nyomta neki a flanak. A fuldokló árny testté lett. Bár a varázslat nem engedett sokat láttatni, ráncos arcvonásai és tömzsi alkata tisztán kivehető volt.  
 - Tudtam, hogy most valami más.  
 - Engedj el – szárazon zengett a vénség.  
 - Mi vagy te?  
 Egy hatalmas lökés vágta neki a falnak a ragadozót. Át akart változni, de nem tudott. Egy láthatatlan kéz szorítása mozdulni sem engette. A marok egyre szorosabban fogott, ahogyan közeledett felé a relytéjes mágus.  
 - Az vagyok, ami csak lenni akarok – dugta ki pár pillanatra folytonosan változó arcvonásait. A király szögletes álla után, lánya enyhe vonalai, majd a tanári kar minden alakja megjelent. Az orgánum az éppen látott személyéhez alkalmazkodott.  
 - Akkor mégis csak igazam volt, szemfényvesztő – jöttek ki nehezen a szavak összeszorült tüdejéből, majd hirtelen felengedett a marok, majd köhögőroham tört rá.  
 - Nem vagyok én semmiféle alantas élőlény. Én egy isten vagyok! – zengett fel újra a visszhang.  
 - Legalább is közel ahhoz – tápászkodott föl a bestia. – Már az elején sejthettem volna… A ti fajtátok mindig ezt csinálja. Nehéz munka, de gyatra bérezés – dörzsölte össze hüvelykjét a mutató és középső ujjával.  
 - Tán új munkaadó után néznél?  
 - Nyugodj meg, nem vagyok hülye. Tudom, hogy veled van a legnagyobb esélyem a fiú elkapására.  
 - S az örök élet így a te kiváltságoddá lehet – hajolt meg tiszteletteljesen.  
 - Ne ugorjunk annyira előre… Hogyan akarsz átjuttatni az őrök között? Mindig őrzi valaki.  
 - Te egyszerű kis ösztönlény! – kacajából az öröm és megvetés egyaránt tükröződött. – Az erőszakon és étvágyon túl más érzelmek is léteznek a civilizált világban. A kapzsiság nagyúr, tacskó és a törpök között bőven akad eme erényből! A jószándék és kedvesség pedig értéknek számít manapság. Ahogy a mondás is tartja: a jó diktátor egyik eszköze a mézasmadzag, de nem tudják, hogy a végén korbács vár!

֍֍֍֍֍֍֍

Kraasah Daemon bokáig érő kabátjában didergett a boxban. Haris intett a hét tört egyikének – akit persze nem tudott megkülönböztetni a hat másiktól -, hogy húzza fentebb a fűtést. Belholwer az egyik vörös függönnyel elzárt szobába osont, résnyire hagyva a ponyvát. Mind az ülőhelyek, mind a diszkógömb alatti táncparkett tele volt, valahogy mégis olyan üres volt az egész. Hiányzott Will hangja; vele együtt az Eternity Club egy része is meghalt.  
 - Mimimilyen hihihidegdeg van nálatok? – koccogtak össze fogai. Szemében és arcán kék, sárga, és zöld fénycsíkok táncoltak. – Északon a Dremón Bibibirodalomban fehéhéhérneműben lehet flangálni. Ahhhhh – enyhült meg fagyott ábrázata, amint a mögötte lévő kájhába meleg föst tódult.  
 - A fa tüzelés nem a leggyorsabb, de más nincs – mondta együttérzően Nessela.  
 - És a gáz? – nézett értetlenkedve Kraasah.  
 - Hogy mi? – kapták fel többen is a fejüket, kivéve Viktor. Ő tudta miről beszél.  
 - Csak vegyétek úgy, mintha én mondtam volna – elmélkedő „á” hangokban folytották el kíváncsiságukat.  
 - Szóval, mit mondott a prof – rakott le háttal egy széket Haris, majd a támlájára feküdt.  
 - Hányszor mondjam el, hogy fölfogd? – förmedt rá Kraasah. – Félneflimek vagyunk. Egy fél angyal felei.  
 - Tehát negyed részt vagytok azok – húzta össze szemöldökét a törzsfő.  
 - Nem, te agyalágyult! Egy fél fele – fújtatott a vörös perszóna.  
 - De ugyan azt mondod!  
 - Nem ugyan azt mondom!  
 - Hagyjátok abba! – nyomta hátra az egymásnak felszülő kiskakasokat Daemon. – Tényleg nem ugyan azt mondjátok. A lényeges különbség az, hogy nekünk egy tudatunk van, mert az angyali fél ketté van választva bennünk.  
 - Akkor ezért láttad őt álmodban? – kapcsolódott be Viktor.  
 - Pontosan, vagyis majdnem ez az igazság. Az álmaimon kívül is láttam, emlékeztek? – bólogattak készésgesen mindhárman.  
 - És én még azt hittem, hogy őrült vagy – merült újra gondolataiba a vérfarkas.  
 - A köztünk lévő kapocs le volt zárva – folytatta, mit sem törődve Harissal -, ez azt jelenti, hogy csak egy nagyon vékony kötelék maradt köztünk. Valószínűleg azért csinálták, hogy ne tudjanak lenyomozni minket.  
 - Kik? – szólt szinkronban Nessela és Viktor.  
 - Ezt mai napig nem tudjuk mi sem; sőt nem is biztos, hogy ezért csinálták. – fonta össze karjait Kraasah. – Miután leégett a tanya, nagyapa kérésére elhagytuk az országot anyával.  
 - Tehát édesanyád él? – nézett a vámpír a félelf fiúra, aki némán biccentett.  
 - Azt mondta, hogy ez a birodalom már nem biztonságos, és hogy északon találni fogunk egy másikat. Nehézségek árán, de eljutottunk az „ígéret földjére” – rázta ki a hideg a kimondott szavai halatán. – Sajnos ott sem volt fenékig tejfel az élet. A mágiát csak a kiváltságosak tanulhatták, a kivégzések mindennaposak voltak. Csak a császárok kegyéből élhetted meg a holnapot.  
 - Sajnálom – ölelte meg testvérét a könnybe lábadt szemű fiú, mire az ellökte magától.  
 - Tartsd meg magadnak az együttérzésed. Az, hogy láttad mindezt, nem jelenti, hogy át is élted – szemeiben tűz gyúlt, ami hamar parázzsá apadt.  
 Ashery lépett be a zajos színkavalkádba. Izgatott arccal kutatott valami után. Mikor megtalálta, amit keresett, szeme felcsillant, s ajkába harapott. Szinte szökellve indult meg egy résnyire hagyott vörös függöny irányába.  
 - Már megint megcsalja az a ribanc – mérgelődött valaki a szomszédos boxban.  
 - Te vagy az Isserah? – nézett át Daemon a háttámla másik oldalára. A vörös hajzuhatag zsírosan fonódott egybe a lány fején; elhasznált tagjai félig az asztal alatt terpeszkedett. Éppen egy borosüveget szorongatott kezében, ami remegett a dühtől.  
 - Nyugodj meg kislány, minden rendben lesz – kukucskált át Viktor is. – Te vagy a magad sorsának kovácsa – nyugtázta békésen mosolyogva.  
 - Ha te mondod – forgatta szemeit, majd még mélyebbre csúszott.  
 - Akkor mostmár helyre állt a kapocs? – nyugatatta le a kedélyeket Haris.  
 - Igen. Minden egyes emlékkép a helyére állt, mind a közös, mind a külön töltött múltból – biccentett újra Daemon.  
 - Mindenki megtudta, amit szeretett volna az elbaszott életünkről? Tovább léphetünk az égetőbb problémákra? – sok kérdés maradt mindenkiben, de nem mertek ellenkezni az egyre ingerültebb dremón akaratával. – Hol van az a szukafattya hercegkisasszony? Párbajra akarom hívni – pattant fel egy pillanatra, majd mikor megcsiklandozta egy hide fuvallat, vissza is huppant a meleg kájha mellé. A többiek megmosolyogták a különös kijelentés, de testvére nemtettszését kifejező fejrázása kiábrándította a társaságot.  
 - Ez már nem az a barbár világ, ahonnan jöttél. Itt nem küzdünk élet halál harcot egy affér miatt! – dorgálta meg a vacogó harcost.  
 - Tényleg – kémlelt körbe Nessela. -, sehol sem látom.  
 - Biztosan a vacsora előkészületeiben segédkezik – vetette oda Haris.  
 - Milyen vacsora? – kapta fel a fejét Kraasah.  
 - A Szabad Világ Tanácsának gyűlései előtt a király megvendégeli a tisztviselőket. Másszóval, fél évente egyszer összeülnek a fejesek: zabálnak egy nagyot, jól berúgnak, aztán másnaposan megbeszélik az ország nagy ügyeit – piszkálgatta fogát körmével a vérfarkas.  
 - Mit is mondott neked nagyapáról az excsajod apja, öcskös?  
 - Hát, hogy jóban voltak, meg apát is ismerte.  
 - Mást is mondott, te tökkelütött! – vágta tarkón. – A király nem lehet a tanács tagja, csak így, hogy a családunk lemondott a címről.  
 - Akkor hát születési jogomnál fogva én fogom képviselni a családunkat a tanács gyűlésén – csapott diadalittasan az asztalra.  
 - Legyél a hivatalba is ilyen meggyőző és nyert ügyünk van.  
 Cadertor masírozott be pöffeszkedve, szintén valami nagyon fontosat kersve. Mikor meglátta a bort nyelő Isseraht, aki mostanra teljesen az asztal alá itta magát, visszahőkölt. Kis idő múlva enyhe undor ült ki arcán, amit lemosva magáról odament a kótyagos Hephanhoz, akit ezen állapotában nem lehetett szépségnek hívni.  
 - Nem láttad Asheryt? – kérdezte, ám különös óvatossággal kerülve a lány tekintetét, amivel nagyon fölbosszantotta.  
 - De, tudom… hüpk – csuklott egyet.  
 - Akkor elmondanád, kérlek? – hangja nyájas volt, de türelmetlen.  
 - Éppen ott kufircol Belholwerrel az egyik aranypecsétes szobában… Hüpk… Hahaha – nevetett fel hisztérikusan, amint meglátta a Kingthwig örökös arcára fagyott hitetlenséget.  
 - Te részeg vagy – húzódott hátrébb, mire Isserah felpattant és elkapta az állánál fogva.  
 - De legalább nem vak! – savanykás lehelete beleégette szavait a fiú elméjébe.  
 - Szájj le rólam… Csak rémképeket látsz!  
 - Igen? Nézd meg magadnak, lovagocskám – mutatott a résnyire hagyott posztó irányába.  
 Kelletlenül, de elindult Cadertor. Ahogyan közeledett a kéjes kelepcéhez, a gyönyör hangjai, melyek olyan ismerősen csengtek számára hangosabbnak és hangosabbnak hatottak. Csámborogva ment, tagadva, hogy ez nem lehetséges; de a kétséget felette a mindent elöntő düh. Bikaként rontott a vörösen hullámzó posztónak.  
 - Akkor leléphehehehetünk? – kezdett újra vacogni Kraasah.  
 - Mindjárt, minjárt – csitította el Viktor, aki a bordó háttámlára támaszkodva figyelte az eseményeket.  
 Belholwer a nadrágját sietősen összecsatolva, majd fél cipőben ugrándozva tázovott. Mindenközben a másik csalárd fél rimánkodva motyogott valamit a Kingthwig örökösnek. Cadertor megvetéssel tekintett mégegyszer, utoljára Asheryre, majd lerázta magáról a könyörgő karokat.  
 - Hükp… Hát nem meg mondtam? Hah – nevetett a már földön fetrengő Isserah. – És én mennyi időn keresztül vártam arra, hogy észrevedd, te buta ökör! – tápászkodott fel az imént említett ökör segítségével.  
 - Sajnálom… - kéken csillogó szemében olyan tiszta megbánás tükröződött, hogy egy pillanat erejéig meghatotta a lányt; de nem tovább.  
 - Dugd fel magadnak a sajnála – kezdett bele, de a lovagias elf gyorsabb volt. Száját forrón Isserah ajkaira tapasztotta, amire a Hephan lány oly régóta várt. Egy pár könnycsepp jelent meg a pillanatba vesző szépség arcán miközben visszacsókolt, majd ellökte magától régi szerelmét.  
 - Mit képzelsz? – csattant a pofon, mely piros tenyérnyomként égett Cadertor arcára. – Elegem van a hülyeségeidből. Végeztem!  
 Óriási lépésekkel indult meg a kijárat felé; csupán Viktor látta meg az egyre vörösödő arcán megjelenő kislányos mosolyt. A férfévé érett, balga tünde összeomolva feküdt az asztalon.  
 - Mire vársz, te mamlasz? – kevert le egy sallert Viktor Cadertornak.  
 - Nem hallottad? Végezett ezzel az egésszel.  
 - A nők kiszámíthatatlan teremtmények, ez tény – karolta át a fiút, miközben az egyre lassító lány után mutatott -; de, ha nem kéred az előbbi párját, akkor nyomás utána, te idióta!  
 A kingthwig nemes megfogadta az egyszeri vámpír tanácsát. Hogy félelemből e vagy a józanész hatására, azt maga sem tudta.  
 - Ezek már gyerekkoruk óta összeillenek – bámult a távozó párocskára. – De, hát a szerelem mindig győz.  
 - Te kukkoltad őket? – kérdezte Daemon.  
 - Mióta is vagy Ainonnan területén? – jött a másik Haristól.  
 - És hány éves is vagy, drágám? – rebegtette pilláit Nessela.  
 - Hát, tudjátok, mindenkinek kell egy kis szórakozás, na meg már jó ideje járom a világot és látok ezt, azt; de tudjátok, mit? Mindenkinek fizetek egy kört! – kiáltott fel, mire az eddig csendes tömeg moraja éjjenző áriává változott, ami beléjük folytotta a további kérdéseket.  
 Az egyik sarokban alig észrevehetően álldogált egy csukja mögé rejtőzött alak. A feketeségbe burkolódzott személy ki tudja mióta, de várt a megfelelő pillanatra, ami most eljött. Daemon észrevette a buggyos ruhába öltözött mégis szikár alkatú ismeretlent. A hosszú ujjak, melyek eddig összefonva pihentek az enyhén kidomborodó mellkason, most előrenyúltak, s felfedték az alattuk rejtőző vékony csuklókat. Az egyik csontos kéz felé mutatott, s kacéran hívogatni kezdte. Ez után a relytéjes jövevény eltűnt az egyik közeli ajtó mögött. A többiek mit sem vettek észre az egészből; mindegyikük a vámpír által fizetett szeszes italokota döntötte le; így a fiú észrevétlenül követhette az árnyzserű alakot.  
 Belépve az ajtón ismerős terepre tévedt. Az átlátszó búra eflfedta a Daunau mélyén rejtőző világ minden apró részletét. Kis halak úsztak rajokban, akiket egy egy nagyobb testű ragadozó vett üldözésbe. A szerencsésebbek a hínárral és mindenféle színben pompázó nyálkás növények relytekébe menekültek, még a többiek áldozatul setek a hegyes fogak hurrikánjának.  
 A csukjás szotlanul állt, háttal neki. Mikor meghallotta a várva várt vendég érkezését, levette kapucniját, s megfordult. Az összefogott télfehér tincsek zuhatagként omlottak szét vállán, s mellkasán; azok a mélykék szemek, melyek magabiztosságot küröztek, most kételyt relytettek. Persze a hercegnő gyönyörű volt, mint midnig, valahogy mégis más, mint eddig. Szépsége rideg volt, fagyos és átlátszó. Idegenkedve, de meg nem mozdulva bámulták egymást. Végül Nova engedett, s Daemon nyakába omlott. Ernyedtek voltak tagjai, erőtlenek, melyet meg kellett tartania a fiúnak. Zokogva próbált szóhozjutni a tünemény, ki oly távolinak tűnt, még így a karjaiba zárva is. Lassan leereszkedtek a homokos földre, s a királylány elcsitult.  
 - Sajnálom, Daemon – szipogott. – Ennek nem így kellett volna történnie.  
 - Ennyit szerettél volna mondani? Csak ézért hagytad ott a készülődést? – arcán megfeszültek az izmok egy olyan ábrázatba fagsyasztva, amit a lány még nem ismert: a közönyébe.  
 - Nem – eredtek el újra a könynei, de most gátat szabott nekik. – Azért, mert még szeretlek! Szerelmes vagyok… Nem tudom, mit tegyek. Nem tudom, mi lenne a jó döntés.  
 - Had segítsek egy kicsit – lágyultak meg vonásai. – Elhiszem, hogy bszerelmes vagy belém, és ez az, ami miatt könnyű lesz döntened. Nova, én szerettel és szeretni is foglak. Nem holmi rózsaszín köd, szerelmi ábránd az, amit én érzek irántad. Az együtt töltött idő, a megéélt emlékek, az apró, közös dolgaink, s az egész lényed az, ami miatt feltétel nélkül mindig és örökké szeretni foglak, drága egytelenem – simította le a sós nedvet arcáról, majd egy csókot lehelt a homlokára. - Ezért foglak most elengedni. Haris az akinek, most nagyobb szüksége van rá, az apja elvesztése után; s ő az, akit te valójában a szívedbe fogadtál – tápászkodott fel, ami egy örökkévalóságnak hatott a könnyeit szabaddáengedő lány és az elengedés terhe mellett. – Ég veled, drágám, remélem egy napon, másképp fognak alakulni a dolgok.  
 - Hülye vagy öcskös?  
 - Mi van, lemondtál a párbajról?  
 - Muszáj a ti hülye szabájaitok miatt… De legalább jól megdughattad volna, mielőtt lekoptatod!  
 - A szeretkezésnek ehhez köze sincsen, hiszen nem szeretetből tettem volna; s én őszintén remélem, hogy ez, a mostnai helyzet fordulatot vesz még a jövőben.  
 - Az örök szerelmes…  
 - Mert az én szeretetem irántatok mindenen túlmutató, s még, ha meg is botránkoztattok engem, köveket hajítotok rám, felfeszítetek, bemocskoljátok nevemet, én akkor sem szűnok meg szeretni benneteket – szólalt meg Daemon és Kraasah fejében egy hang melyet sohasem hallottak, mégis ismerősen csengett. Egykikük sem szólt, hiszen fölösleges volt; lelkük mélyén mindektten értették, miről van itt szó.  
 A nap meleg csókját a didergő hidegben; a fagyba zárt kristálypalotát, mikor már olvad a jégvirág; az ifjúkor vidám perceit a karosszékben ülve vágyjuk igazán. Csak akkor kívánod vissza régi szeretőd melengető karját, mikor az már mesze jár.  
 Ha Nova nem is, de Daemon tudta, hogy bár kétszer nem nő ki ugyan az a virág, az elkövetkezendő tél után új tavasz vár.  
 Az ólomsúlyok is könnyebbnek tűntek a mellett, mint amit most magával kellett cipelnie. Lassan, s keservesen sírt Nova, ahogyan a fiú, kinek szintén fájdalom áztatta arcát, vissza sem nézve kilépett a teremből, ahol elkezdődött az egész, ahol könnyel pecsételték meg szerelmüket, s ahol könny bontotta föl azt.

A vacsora, a gyűlés, és a bál

A terem fölé magasodva, középtájékon helyezkedett el egy híd. A pilléreket a szokásos ainonnani díszítésnek megfelelően az államalapítással kapcsolatos freskók, és kőbörtöneikből szabadulni próbáló domborművek alkották. Félúton pódium magasodott, melyen Nívian állt; pár centivel alacsonyabban Nova és Titánia közrefogva őt.   
 A négyzet alakú márvánnyal és vörösmárvánnyal kirakott tér kupoláját korinthoszi oszlopok tartották, melyeknek tetejét elnyelte a sötétség. Az ablakokat, állablakokat, falból kiugró és benne lévő díszes szobrokat növénytakaró melengette. A zöld alapon piros, vörös, karmazsin, esetenként sárga réteg a láthatár fölé kúszott. Az imént említett kupola elveszett az asztalokon pislákoló mécsek és a falakon lobogó szövétnek képezte fényburok feletti fekete éterben; csupán a szélcsend tett tanúbizonyságot arról, hogy a palota bálterme tényleg fedett hely.   
 A csillagtalan éji eget imitáló plafon kivételével mindent betöltött a tündék által nagy becsben tartott fény. Az egymással szembe állított, T alakra igazított asztalokon gyöngysorként kúszott végig a gyertyalángok sora; mely táncra perdült a meghívottak fekete íriszén. Citrom és vörös színében úszott a viasz és olaj bódító illatától terhes szoba. Hosszú árnyékok triplettje feküdt a padlón; még Nívian szeme is szürkébe borult homloka alatt.  
 A vacsorán a Tanács tagjai és kompániájuk egy tagja vehetett részt. Daemon és Viktor fehér csokornyakkendőt és fekete öltözéket viseltek; így inkább hasonlítva a felszolgáló személyzetre, mintsem a vendégekre. Minden egyes frakciónak külön asztal volt fenttartva az esetleges nézeteltérések elkerülése végett; bár ez a törpök asztalánál így is nehézkesnek bizonyult. Az örök háború tárnáinak két hercege az asztal ellentétes végben ült, hogy még véletlenül se elegyedjenek bele az O’daunau középhegység belpolitikai vitájába. Tudni illik, az egységesítés előtti hosszú háborúskodások, bár csak a szavak területén, de megmaradtak e két territórium lakói és urai között. A Kroll medence fennhatóságáért felelős Rall-t fiai Farall és Gerek fogta közre. Míg a törpök királyának fejét drágakövekkel kirakott korona ékesítette, s fiaival egyetemben szürke farkasszőr palást fedte be szegekkel kitűzött bőrpáncélját.  
 Mit lehet tenni? A törpök mindig is bizalmatlan népség voltak. Csupán a Muantain medence béli Thraur herceg viselt lila selyemruhát, hiszen ő régi barátságban van Orihone népével. A fagyos hangulatba a napbarnította kőfejtő-fejedelem csalhatott csak mosolyt néhány marcona arcra.  
 Hasonlóan rideg volt a hangulat a vérfarkas frakcióban. A farkasfej mintás, semleges színű felsőbe és buggyos fekete nadrágba öltözött alakváltókon gyász ült. A legfőbb törzsfő, és egy nemes fiú elvesztése nyomta szívüket. Némán, semmitmondó tekintettel gyászoltak, még ezen az ünnepi napon is.  
 Az emberek ruházatán látszódott hovatartozásuk. A magukhoz képest bálinak nevezhető öltözék, szúrós, feszes ruhadarabokat takart, melyeken látszódott, hogy generációk óta a képviselők családjában forognak. Csupán égszínkék palástjuk emelte ki őket a szolgák sorából, melyet a királytól kaptak. Undorodva bámulták a mellettük nevetgélő asztaltársaságot.  
 Az erdő népe Lilyth és néhány szilfa társaságában remekül szórakozott. A most is kimért Félix Einguard szobroszerű arcán szórakoztak, mely az illetlen, néha flörtbe torkolló megjegyzések hatására sem produkált más érzelmet, mint a megvetést, vagy a közömbösséget.  
 A tündék asztala, ahol a két pincérszerű fiatal is ült, szintén csendes volt. A vénséges mesterek ében, karmazsin és királykék mágusi palástot viseltek. Ashan professzor Arkannal és Mynorral folytatott halk, ám sebes eszmecseréi suhantak végig a társaságon. Jerrik ismét elveszetten bámult a szélrózsa minden irányába, lassan és megfontoltan. Mikor meglátta Daemont és Viktort, kérdésre nyílt a szája, ami ásításba torkollt, majd mire bezárult, már el is felejtkezett imént még oly fontosnak tűnő gondolatáról.  
 Egy bot koppanása visszhangzott, mely háromszor érte a földet. Nívian felállt a trónusról, a mellette lévő alakok már elvesztek a híd korlátjának takarásában. Amilyen homályos volt az alakja a távolság és a gyér világítás miatt, olyan tisztán szólt hangja.  
 - Barátaim, testvéreim, népem – mondandóját nem nyomta el a falkról visszaverődő halk mása. Úgy szól a király, mintha mindenhonnan őt hallanák; szavai befedték a termet. -, nagy veszteségek állnak mögöttünk. Eltávoztak közülkünk gyermekek, felnőttek, barátok, tisztségviselők. A halál árnyéka fedi be mindennapjainkat, csak úgy, mint hajdanán, a homályban; de ne csüggedjetek! A mai nap az ünneplés ideje! – rádult meg a szája, melyet csak felesége vett észre. – Egy rég elfeledett család legidősebb sarja visszatért nemes tanácsunk tagjai közé. Daemon, fiam – most a hangja is megremegett, melyen gyorsan úrrá lett -, állj fel, kérlek. A King család örököse ként, nagyapád és apád után légy vendégünk ezen a rituális ünnepségen. Egyetek, hát mind, kik felelősek vagytok Ainonnan jővőjéért! A mai nap feledkezzünk meg a bánatról, töltsük meg üres gyómrunkat finom ételekkel és édes italokkal!  
 - Remélem, azért valami keserűbb is lesz – emelte fel üres korsóját sörért Thraur, mire az összes törp király ajjét ordítva követte példáját.  
 - Serből is hozattam eleget, drága hercegem – hangja elhalkult miközben tettetett mosolyra fordult a szája. Mielőtt leült volna, intett a hosszú fülű szolgáknak, akik septében elkezdték kihordani az eledelt.  
 Nemhogy öt asztalra, öt seregre elég eledelt hoztak ki a szorgos kezű elfek. Minden asztalra ugyan azt és ugyan olyan mennyiségben pakoltak fel Ainonnan gyümölcséből. Először almát rágcsáló vadkanokat hoztak melyek bőre aranybarnára sült a kemencében. Ezt követte néhány kisebb állat, mint például túzok, fácán, egy-két mókus és cickány a törp hercegek kedvéért. Volt ott még mindenféle saláta, olyan szószokkal, melyeknek még az illatát sem isemerte föl Daemon. Végül mindenki elé kiraktak egy kis pohárkával az olya híres kaviárból, amiről a köznép csak meséket hallhatott. Mikor már teletömték a bendőjüket, a vámpír és az újdonsült tisztségviselő elképedve bámulták, hogy a többiek még bele sem lendültek a lakomázásba.   
 Persze, mindennek meg volt az oka. A törpök két marokkal zabáltak: egyikben a söröskorsó, másikban egy félig elrágcsált cupák. Az emberek népe még csak a rituális pálinkázásnál tartott, ami a földeken történő hétköznapi dolgok megvitatásában merült ki. A vérfarkasok szintén jobb kedvre derültek, s majd egészen lerágott csontból rögtönzött karmesteri pálcájukkal énekeltek hősi ódákat az újvilági vándorlásaikról. A tündék ugyan olyan csendben falatoztak, mint amilyen némán várakoztak. Megvető pillantással méregették az imént említett társaságok illetlen és fület botránkoztató duhajkodását. Lilyth velük szemben örömmel nézett végig mindenkin. Bár népük nem fogyasztott húst - érthető okok miatt - boldogsággal töltötte el, hogy a leölt állatok jó célt szolgálnák: színt visznek ebbe a sötét időszakba.  
 - Pszt… Daemon – bökte oldalba alig észrevehetően, kerülve a velük szemben pöffeszkedő ismeretlen tanácsos tekintetét Viktor. – Vacsora után fel kéne mérni az erőviszonyokat, ha érted, hogy mire gondolok.  
 - Nem, őszintén mondom, nem értem – suttogott ő is mellőzve a figyelemfelkeltést.  
 - Hát megnézni, hogy milyenek az esélyeink. Ki lesz mellettünk, ki ellenünk? Puhatolózni, hogy ki nem döntött még. Érted?  
 - Igen, mostmár értem.  
 - Kinek van szerinted a legnagyobb befolyása itt? – nézett körbe a társaság ittasabbik felén, majd azokon, akik egyre rosszallóbb pillantásokat vetettek az imént említettekre.  
 - A törpékhez természetesen. Kereskedelem, bányászat, és persze a Daunau északi csatornái. Csak rajtuk áll, hogy lezárják e, és akkor vége a vizi kereskedelemnek. Persze ez belviszájba torkollhat – feledkezett bele kicsit túlságosan is mondandójába -, de az egy más tészta. Ott lebeg a tény a levegőben és ez sokat jelent!  
 - Akkor munkára! – pattant fel, de még éppen időben rántotta vissza kompániájának képviselője, így csak néhány hosszúfülű vénség rázta meg fejét a közelükben.  
 - Nem! Eszedbe se jusson! Csak vacsora után van keveredés. Persze van pár kivételes alkalom, de nem akarjuk magunkra hívni a figyelmet.  
 - Jól van. Akkor megvárjuk, hogy leigyák magukat, aztán beszélünk Rallal.  
 - Rossz ötlet. Morcos, maradi, megingathatatlan. A „három m” ami jellemzi. Ha egyszer valamit a fejébe vesz, azt nem vered ki onnan se egyszerűen, se nehezen… Inkább Thraurt javasolnám.  
 - Azt a bugrist? Senki nem fogja komolyan venni.  
 - Na, ebben nagyot tévedsz, kezdő politikuskám – könyökölt illetlenül az asztalra, de nem érdekelte a megvetés. – Thraurnak igen nagy befolyása van. Abban igazad van, hogy elég labilis személyiség, de ő uralja az ország kereskedelmi küzpontját – evett egy falatot a drága, tengeri finomságból, majd ki is köpte. – Blöe… Ez még mindig ugyan olyan szar…  
 - Khm… - köszörülte meg a torkát a velük szemben ülő idős elf.

- Akarom mondani rossz – vigyorgott a vámpír, mire egy dühös biccentést kapott válaszul. – Szóval, hol is tartottam? Áh, igen… Nem mellesleg jó kapocslatot ápol Orihone kevert népével, hangsúlyozom, KEVERT, tehát neki valószínűleg nem jelentene gondot új jövevényeket befogadni.

- És a kereskedelmi kacsolatok révén a többi törpöt is meggyőzheti!  
 - Sőt, még akár a többi tanácstagot is! Látod, mondtam én, hogy ne ítélj a látszat alapján – mutatott büszkén magára.  
 - Te utolsó hegymélyi goblni! – csapott Thressen kupájával az asztalra.  
 - Te póniszarzabáló, napfényimádó senkiházi! – hajított egy cupákot Durian az imént említett herceg felé. Bár a célzóvizet megitta tizenötödszörre is, a dobás nem talált. A csont elrepülve esküdt ellensége mellett telibe talált egy éppen a maradékot kifelé cipelő szolgálót, aki csörömpölve ejtette el az ezüsttálcán cipelt vadkan maradványokat. Nagy röhögésben tört ki az egész törpbagázs, s a szitokszavak elillantak, mint a kánfor.  
 - Az örök háború tárnái sohasem alszanak, ha? – bökte meg a vámpír a félelfet.  
 - Képviselő taarsunk – lépett elé egy megtermett, pödört bajszos, enyhén borostás ember. - Hallottuk, hogy Angler-village mellő’ származó’, s azt is, hogy mi történt a bírtokoddaa’. Fogadd őszinte részvétönket, és ezt a pár éves baracknektárt szülőotthonodbó’, hogy enyhíthessök a fájdalmadot, s egyben üdvözöljönk a tanácsban – nyújtott át egy átlátszó folyadékot tartalmazó üveget, amin a címke azt írta: barackpálinka. Rögtön egy másik nyújtotta is a kisebb méretű poharat, amibe ki volt töltve a kóstoló.  
 - Nézz csak egy kicsit hátrébb – mutatott a kígyózó sorra, mely az emberek mögött állt. Mindenki a feltehetőleg saját készítésű házi „nektárját” hozta ajándékbe és kóstolóba az újdonsült tanácsosnak. -, na, ez az a kivétel, amiről beszéltem – kacagott Viktor, miközben Daemon lehúzta az első felest.

A keveredés akkor kezdődött meg, mikor az asztalok már majdnem üresen álltak. Csupán pár szolgáló sürgött forgott, de nagy részük már nem akadájozta a zavartalam eszmecseréket. A gyűlés előtti nap fontos része volt ez, hiszen ez volt utolsó esélyük a részvevőknek meggyőzni társaikat saját igazukról még a nagy közönség előtti fellépés előtt.  
 - Igen, igen. Képzelje csak el Arkan professzor, egy nagyon izgalmas témába keveredtem! – dörzsölte össze a disznóbőrtől zsíros markait Ashan professzor.  
 - Valóban érdekes téma a neflimek létezése, főleg manapság – forgatta szemeit a beképzelt mágus. -, de amit most mondd, drága mesterm, az egyszerűen képtelenség! Kérdezze csak meg Jerrik kolegát, ő lesz a megmondója. A kánon szerinti rend kimondja, hogy titán, isten, félisten, halandó és ez az angyalok esetében sem különbözhet. A félangyal és az ember – rázta ki a hideg e szavak hallatán. – vagy más néven halandó között nincs átmenet.  
 - Álomdjon nagyot Arkan! Lehet, hogy a hiányzó láncszemet nem találtuk még meg. De most nem erőll van szó.  
 - Nem hiszek a hiányzó láncszemekben. A tudomány és a mágia már mindent megmagyarázott körülöttünk, s ha jól tudom őseink – akik, ha lehet hinni a történeteknek magukkal a teremtőkkel éltek együtt.  
 - Csupán istenekkel, nem teremtőkkel – lépett közelebb Jerrik.  
 - Lényegtelen. Ott tartottam, hogy…  
 - Nem egészen az – szakította meg ismét a táskás szemű elf, mire a mágus mérgesen, de diszkréten fújtatott egyet. – Az isten, vagy istenség csupán egy magasabb rendű életforma, ami képes pusztítani, teremteni, megérteni az alantasabb élőlényeket és befoolyásolni életüket; míg a teremtő szó a világ megalkotójára utal, aki lényegesen nagyobb ismeretekkel rendelkezik arról – ásított egy hatalmasat -, hogy mi létezhet és mi nem; hiszen ő maga teremtette meg a mindenség metafizikáját.  
 - Milyen szépen cseng ez a szó! – kuncogott az öreg főmágus.  
 Bár a sok töménytől a lehendő képviselő úgy tekintete, mint hallása elhomályosult, vérszívó barátja figyelmesen hallgatta a mágikus eszmecserét. Aggodalmasan figyelte a történéseket. Eszükbe sem jutott, hogy Ashan bizalmasa a lehetséges áruló főmágus Arkan. Utólag belegondolva nagy balgaságnak tűnt nem megbizonyosodni erről előre, hiszen ez a kettő, ha sülve-főve nem is, de sok időt töltött együtt. Viktor a megfelelő pillanatra várt, hogy bekapcsolódhasson a beszélgetésbe, de az nem jött el. Rögtönöznie kellett valamit.  
 - Mélyen tisztelt tanácstagok – rántotta oda a kicsit kába félelfet, aki meglepve figyelte teste reakcióját.  
 - Mondjad fiú – húzta ki magát Arkan, hogy még magasabbról nézhessen le a vámpírra. Viktort egy pillanatra elöntötte a düh, de nem hagyta, hogy átvegye felette a hatalmat.  
 - Hatalmas öröm számomra, hogy itt lehetek. El sem tudják képzelni, micsoda megtiszteltetés önökkel egy teremben vacsorálni – nyájasan és lassan beszélt, hogy húzza az időt. Semmi sem jutott eszébe, csupán a csodára várt, hogy valami történni fog. Ez a stílus láthatóan elnyerte Jerrik és Ashan tetszését.  
 - Nem érünk rá egész este egy diák ömlengését hallgatni! Még államügyekről kell beszélnünk – próbálta lerázni a nagyképű mágus, de ezzel csak ötletet adott Viktornak.  
 - Pont ezért vagyok itt méltóságod előtt. Feltűnt, hogy embertársaink a képviselők között sokkal szegényesebb öltözékben jelentek meg, mint a többiek – ezzel magára vonta más körök figyelmét is. – Mélyen tisztelt királyunk, magasztaljuk őt tiszta szívvel megszánta őket drága köpennyel, de mi lesz a többiekkel, ha legkiválóbbjaiknak sem jut pénz megfelelő ruházatra – bólogatott néhány tanácsos, nem csak az emberi frakcióból. – Javasoljuk hát a King kompánia nevében, hogy emeljük meg a parasztok bérezését, kapjanak legalább másfálszeres árat munkájukért, sőt duplázzuk meg a fejenként kiosztott Szabad Világ Kreditjüket!  
 Éljjenzésben tört ki jó negyede a tanácsnak. Koccintottak az ötletre és újrarendeződtek, hogy megbeszéljék a részleteket. Félix Einguard arrébb húzta Viktort egy sötét sarokba, ahová már nem ért el a mécsek és szövétnek fénye.  
 - Mit képzelsz, mit csinálsz, fiam? – keze, mellyen a falnak nyomta remegett. – Csődbe akarod vinni az országot az első napodon?  
 - Nyugodj meg Félix – lökte le magáról a mereven feszített kart. – Ez csak egy elterelés volt.  
 - Még is miről?  
 - Azt majd holnap megtudod – nézett farkasszemet teremtőjével. Abban a tekintetben minden benne volt, ami kellett ahhoz, hogy elbizonytalanitsa a fiatalmatuzsálemet. – Mellesleg, úgy sem lesz több egy kisebb emelésnél. A tanácsnak csak a negyede újong; a maradéka sír.  
 Ujjabb pálcaszó zendült fel, amint a jogar nekicsapódott a márványnak. A király állt a terem szélén, kompániája kíséretében. A fején hordott, drágakövekkel kirakott korona egy keresztben összpontosult tetején. Hátán az utolsó koronázási jelkép, a vörösen lángoló palást pihent. Mellette lánya és anyja ugyan olyan fátyolosan fehér egyberuhát hordott, mely ágyék és mellkas tájákon sűrűbb volt, míg a végtagok felé halványult. Mindkettejük nyakában kusza aranyláncok lógtak, csak úgy, mint kezükön. Családuk jelképét a varázskönyv feletti koronát kitűzőként hordták deréktájékon. Mögöttük kullogott egy kisebb alak, akit nem lehett jól látni.  
 - Az ünnepi vacsora a végéhez ért. Kérem a vendégeket, foglalják el helyeiket a palotában előkészített szobáikban. Holnap a gyűlésen találkozunk; addig is nyugodalmas, jó éjszakát a Szabad Világ Tanácsa minden tagjának – biccentve meghajolt, miközben családtagjai pukedliztek. Nova észrevette Daemont és egy pillanatra elpirult. Gyorsan arrébbnézett, s visszatért abba a szoborszerű ábrázatba, amit eddig is hordott magán.  
 A tisztségviselők elkezdtek kiáramlani a teremből, ki két ki négy lábon, egyenes vagy kacskaringós utat választva. Ashan sem beszélt többet a Neflimek titkáról, mikor a sötétből előlépő alak felé vette az irányt. Amint odaért a vele egymagas, rövid barnahajú emberkéhez, kinek feje búbján szerzetesekhez hasonló bűr éktelenkedett felkiáltott - Fiatalság, bolondság! – majd mosolyogva továbbálttak.  
 - Te, figyelj. Ez nem a matektanár volt? Neki szokták ezt mondani az idősebb tünde proffok – hunyorgott Viktor.  
 - Őszintén, én nem látok el odáig – próbálta Daemon is felismerni a homályba vesző vonalakat.  
 - Oh, tényleg. Soha nem fogom megszokni, hogy csak én látok ilyen jól! Na meg Félix…  
 - De végül is mit keresne itt?  
 - Nem tudom… Elég különös – vonta meg a vállát, majd ő nyugovóra tért.

֍֍֍֍֍֍֍

Daemont kirázta a hideg, amint ledobta köntösét. Az oszlopok nem szabtak gátat a fagyos, téli szélnek, csupán irányát változtatták. Viktor már rég a gőznyelvekkel párolgó kádban lubickolt. Az újdonsült tanácsos bőrén mégegyszer végigfutott a libabőr, mikor belefeküdt a forró víz ölelésébe. Eleinte nem értette, hogy miért pont így alakították ki a mosdásra kijelölt szobákat.  
 Azonban, amint átmelegítette a meleg fürdővíz, elkezte kapisgálni.   
 A tanács házát a főváros melletti medence oldalán építették fel. Egy út fel, egy pedig lefelé; se több, se kevesebb. A griffszobrok ékesítette kanyarok és a szakadékokat átívelő fedett, de nem zárt hidak egy fehér falú épülethez vezettek; melynek négy gigászi méreteket öltött falát egy pirosból zöldbe nyúló cserépfedte kupola kötötte össze. A középső palotából négy keskeny fonyosó futott végig a szélrózsa fő irányaiba. A hegyvonulat felett futó hidak henger alakú, sima tetejű toronyokban végződtek, melyek a vendégszállásokat takarták. Az egyik ilyen épület magasan a Muantain tetején helyezkedett el, messze mindentől - itt a legnagyobb tiszteletben álló személyek laktak. A másik az előzővel egy vonalban, a főépület balkona előtt állt Orihone látképét bámulva. A harmadik a felvezető út mellett figyelt; a benne lakó vérfarasok őrizték a Tanácsot az illetéktelen behatolóktól. Az utolsó épület a sorban volt az, ahol a két fiú is megszállt sok más taggal együtt, s ahová a kompániájuk is érkezni fog a következő nap folyamán. A medence mélyére vezető út fölött pár méterrel építették meg ezt a végső tornyot. Közel volt mind a kőfelytőkhöz, mind Orihonehoz, így felhevült testtel és lehült fővel figyelhetták a két város éjjeli fényjátékát. Kicsit olyan volt ez, mint mikor egy gyöngysort húzol fel a horizont határán, mely millió visszfényével jelzi a helyet, ahol a nap alábukni készül.  
 - Imádom ezt a klasszikus fűtést! Tudták ezek a rómaiak, hoygan kell élni – húzott tenyerével egy egyenes vonalat a levegőben, jelezve, hogy milyen egyszerűnek és tisztának érzi ezt az egészet. Daemon fülei reszketni kezdtek, így alábukott egy pillanatra. Csurom vizes fejjel jött fel. Az eleinte kellemesen meleg érzés jegessé vált, s rájött, hogy csak újabb problémát szült imént támadt ötlete.  
 - Lehetne úgy, hogy én is értsem?  
 - Persze – kacagott fel azon, hogy ismét megfeletkezett magáról. – Egy fél szinttel alattaunk van még egy padló. A kettő között téglák vannak, és az egyik végében fát égetnek.  
 - És ez miért jó? – bukott alá mégegyszer, orrát befogva.  
 - Nem érezted, hogy milyen langyos a padló?  
 - Most, hogy mondod… Legalább ezzel kompenzálják a hideg levegőt.  
 - Na meg a kilátással – mutatott körbe a vörös oszlopok szegélyezte fényjátékos fekete képen.  
 - Igaz – msolyodott el, mielőtt újra a mélybe bukott volna.  
 - Szóval, a tűz füstje meleg, a téglák meg felfogják, így az melegít alulról. Bár a széle felé gondolom nem sok jutott… - a szavak egy pillanatra elgondolkodtatták a félelfet, majd új gondolatba kezdett egy merülés után.  
 - Szép mentés volt, bár remélem, nem viszed csődbe az országot.  
 - Félix is pont ezen nyavajgott. Nem lesz ebből semmi! Hogy van a fejed?  
 - Amint kiléptem ebbe az Istenverte hidegbe, elszállt minden kábaságom – jelentek meg újra libabőrök az emlék hatására.  
 - Olyan furcsa, hogy rajtam kívül más is egyes számban használja ezt a kifejezést. Te nem hiszel a többi istenben?  
 - Dehogyis nem. Csupán úgy gondolom, hogy egy teremtő van… Legalább is apa, mindig ezt tanította – kapott hirtelen a fejéhez.  
 - Mi a gond? – pattant fel tettre készen.  
 - Áh, csak ezek a fárnya emlékek… Belesajdul a fejem… Eddig a pillanatig nem tudtam volna válaszolni neked, hogy miért használom így.  
 - Akkor ez is egy olyan elzárt dolog volt?  
 - Azt hiszem, de már semmiben sem vagyok biztos.  
 - Kraasah miatt?  
 - Nem csak az Viktor. Ez az egész, ami történik körülöttünk. Nem tudom, te hogy viseled ilyen jól. Tudod, egész nap sírhatnékom van, de minek? Először Will és a többiek, aztán nagyapa és akkor még Nova is… Tudod, úgy érzem, hogy nincs értelme kiadni magamból, mert már jön is a következő; nincs megállás. Egy röpke pillanatom sincs arra egyáltalán, hogy végigondoljam az egészet…  
 - Akkor ne tedd – dőlt hátra elégedetten. – Én már rég megtanultam elengedni az ilyeneket. Tudod, van egy bölcs mondás, valahogy így szól: mindennek meg van a maga helye és ideje a nap alatt. A mának élj, ne a holnapnak és ne a tegnapnak. Add ki magadból a dühöt, a haragot és a csalódottságot, majd felejtsd is el. Én így csinálom… Máshogy nem is tudnék életben maradni… Nem lenne rá ingerem – hangszíne borongóssá, lassúvá és elmélkedőre váltott. A félelfben újre feltört a kíváncsiság, hogy megkérdezze, mióta él vagy, hogy egyáltalán miket élt meg; de tudta, hogy ennek most nincs itt az ideje.  
 - Köszönöm, Viktor.  
 - Ugyan, nincs mit – kacsintott rá, visszatérve a jól ismert vigyorgó vámpír formájához. – mire valóak a barátok, ha nem öntheted ki nekeik a lelkedet?  
 - Beszéljünk akkor a holnapról.  
 - Remek ötlet!  
 - Ne feledd, mindig csak arra figyelj, amit a másik oldalról mondanak.  
 - Heh?  
 - Egy dolog sohasem változik a politikában: az ellenségről mindent tudnak, így féligazságokkal hitetik el a saját igazukat. Mostmár érted?  
 - Azt hiszem… - merengett el a távolban játszadozó fényfoltokat bámulva. - Amíg én a nagy fehér istent imádtam a szoba másik végében, addig te beszéltél Thraurral?  
 - Igen. Még éppen elkaptam, mielőtt felment volna az „emeleti lakosztályba” – biccentett fejével a felső toronyra, mely leginkább egy stílusos olajlámpásra hasonlított odafenn.  
 - És mit gondolsz?  
 - Azt, hogy nem tudom… Mondtam, hogy elég labilis és a beszélgetés nagy része csipkelődésből és viccelődésből állt.  
 - De az jó jel, nem?  
 - Mindenkivel ezt csinálja, szóval nem tudom.  
 - Akkor nem lettünk okosabbak… - konyultak le a összefagyott fülei, melyek a fájdalmas mozdulattól rögtön meg is feszültek.  
 - Hát, nem…  
 - Akkor maradunk az eredeti tervnél? – ült föntebb, hogy lássa vérszívó barátja szemét, aki egy félmosollyal és egy biccentéssel válaszolt  
 - Mindent vagy semmit.  
 - Mindent vagy semmit; de most már szálljunk ki, mert kihűlőben van a víz és majd meg fagyok! – kászálódott ki dideregve, majd a padló langyos érintésére újra végigfutott a hátán a hideg. – Eszement volt az is, aki ezt így találta ki!  
 - Ne legyél puhány!  
 - Kökököönnyen momomondja, akkkki egy csecsecsettintésre kikapcsolhatja az érzékszerveit – bújt bele köntösébe, majd belépett a szobába.  
 - Hidd el, nyáron még megköszönöd majd az építésznek – nevetett jóízűen a szenvedő tanácsoson az Ádámkosztümben bohóc.

֍֍֍֍֍֍֍

Minden készen állt a Szabad Világ Tanácsának ez alkalomi ülésezéséhez. A középső, derékig érő fakerítéssel elzárt, kármin vörös szőnyeggel fedett tér üresen várta a kihalgatásra váró személyeket. A kerítés körül már hajnalban megjelentek az első képviselők, akik mostanra betöltöttek majd’ minden talpalattnyi helyet. A városok és faluk modortalan, közönséges és feledtéb hangoskodó jellemét magválahozta a vidéki csürhe, akiket csak külhoni képviselőkként ismerünk. Nevük nem csak hovatartozásukra, de rangukra is utal, miszerint véleménnyílvánítási jogukat kinyilatkoztathatják, de a végső döntésben részt nem vehetnek, mint a Szabad Világ Tanácsának tagjai.   
 A kompániák lépcsőzetes márványpódiumokon állt, melyhez címerükkel és választott színükkel ellátott szőnyegek vezettek. A törp hercegségek a szürke alapon csúcsosodó fekete hegyek nyomát követték, míg a vérfarkasok, az ében alapon hófehéren vicsorgó bestia nyomán haladtak. Az elfek a királykék alapon csillogó ékkövekkel kirakott keresztes aranykorona, az erdő népének választottjai pedig a zöld alapon aranyló fák irányát követték, míg fajtájának egyetlen képviselője, Félix Einguard a fekete alapon vöröslő vércseppet. A díszes kárpitok végén trónusok emelkedtek, melyek tetején jól látható helyen azonos jelképek faragmányai csücsültek. Egy vonulat azonban eltért a többitől. Nem kacskaringózott, vagy fordult el; végigkúszva a bejárattól kezdve, átbújva a kerítés határai alatt, egészen a túlvégéig lógott, ahol Nívian ült, mint az ország nemes királya.  
 Pálcakoppanások visszhangaj vetett véget a teremben uralkodó kaotikus hangzavarnak. Kezdetét vette a gyűlés, ahol első napirendi pintként a belügyeket kezelték. Csupán Daemonnek hasogatott a feje az előző este beletültőtt „ambróziáktól”; a többi, edzett tagnak meg sem kottyant felhörpinte pár deci töményet, aztán lemosni két három lite sörrel. Az első ügy, mint minden alkalommal Thressen és Durian örökös vitája volt a földterületekkel kapcsolatban. A két birodalom határának kérdése jelentéktelennek tűnt, hiszen az O’daunau középhegység között elterülő erdőségek a háborúskodás végztével nem használták semmire; csupán a diákok vizsgáztatására. Ezzel szemben az alatta elterülő kibányászatlan szén és fémlelőlhelyekre mindkét hercegség vaskohói fenegetik a fogukat. Mindenki szerencséjére még legalább száz, ha nem kétszáz évre elegendő kőkupac választja el a kapzsi uralkodók bányászait egymástól. A már jól bevett szokások szerint mindkét kompánia bemutatta a fél évre eltervezett kitermelési és feldolgozási tervét, amire még az ellentétes oldal is rábólintott – persze rituálisan elmormolva a mondókaként betanult szidalmakat.  
 Ezután a hosszú és unalmas procedúre után következett az a jellegzetes eset, amikor a fagyi visszanyal. Viktor elhintett magjai gyökeret ersztettek és az emberi frakció kreditemelést követelt. Minden a békére valamennyit is adó résztvevőnek a szívé a torkába ugrott e szavak hallatán. Volt ki félelemből biccentett egyet, azonban olyanok is akadtak, kik egyetértve az üggyel, heves fejrázásba kezdtek; azonban, mikor a kétszeres béremelést kiejtette valamelyik tag a kompániából, rögtön leszavazták az ötletet és végül évi száz Szabad Világ Kredit emelésben egyeztek ki. A gazdagabb parasztok szájhúzva írták alá az eléjük tolt iratot, míg a szegényebb réteg nyáladzva falta az éljük dobott csontot.  
 - Akkor térjünk is a következő pontra – szólalt fel Nívian. Bár a tanácsban betöltött szerepét átvette Daemon, továbbra is az ő feladata volt az országának ügyeit tárgyaló tanácskozás levezénylése. Majd mindenki ugyan abban az öltözékben volt, mint az előző napon, csak a király nem. Sötétlő díszpáncélja alatt vörös és ében szövet kanyargott. Bár a fém csupán a mellkasát, vádiláját és combját védte, furcsa volt így látni. Középen egy fa futott végig a mellvérten, melnek ágai és gyökerei között rések éktelenkedtek, de nem buggyant ki belőlük az alatta lévő ruha. Vonásai unalmat tükröztek, hangaj komor és közönyös volt, a szemi azonban… Daemon elég közel ült ahhoz, hogy lássa a megcsillanó aggodalmat kéklő tekintetében. – Rátérhetnénk a külyügyekre, de úgy tudom, senkinek sincs új információja a homályszülöttekről és a hátrahagyottakról. Igazam van? – a törpök királya, a határvidéket képviselő vérfarkasok és tündék egyöntetűleg bólógattak.  
 - A king család felszólalna ezügyben – nyüzsögni kezdtek a pórnép képviselői. A hangok értelme beleveszett annak tengerébe. Nívian szeme nagyra nyílt, meglepetést tettetve, fejét azonban még mindig nem emelte föl a trónus karfáján pihenő kezéből.  
 - Mondd hát, ifjú tanácsos.  
 - Kutatócsoport szervezését javaslom a hátrahagyottak keresésére – a tömeg egyre hangosabban nyüzsgött, mely a koronázási jelkép koppanására ismét szertefoszlott.  
 - És hogyan tervezed ezt az expedíciót kivitelezni, Daemon – hátrahagyva a hivatalos megszólítást, kínos lassúsággal ejtette ki a szavakat.  
 - Önkéntes alapú jelentkezést várunk. Aomaon és Luna vezetésével körbejárnánk az országot és flehívnánk Ainonnan   
dicső népének figyelmét a tényre, hogy…  
 - Badarságogat beszélsz fiú! – ért célbe a király relytett üzenete. Rall király, ahogyan Daemon is felfogta, hogy a cím jelen esetben semmit sem jelent. Csak egy csapat elsőévest látnak bennük, akik ki akarják venni a részüket jövőjük formálásűban, de még vajmi keveset értenek a színfalak mögötti játszmából. - Egy korcs, mely megszégyeníti alapítólevelün szent szabáját, meg egy gyilkos fia határozza meg országunk jövőjét, amiért annyit harcoltunk? És még nem is beszéltünk a veszélyekről, amik odakint várnának ránk. Azok a szomorú tények gyerekek, hogy gondban van az ország a gyermekáldással. Én vén csont vagyok már, nem tehetem ki a lábamat… Ti meg? Erőtök teljében, tettvággyal és igazságérzettel telve. Majd elmúlik ez is… - hosszú csönd ült a teremre. Az aranyoválist viselő, őszes hajú, szűrke szakállú törpkirály megnémult. Csak bámulta csapzott arcszőrzete végét betegesen sárgálló szemeivel és azon merengett, hogy milyen csodás időket is megélt ez a mára rozsdás szegecsekkel tűzdelt bőrmellény. - Nem engedhetjük meg, hogy akár egy lelket is elveszítsen ez az ország! Sajnálom.  
 - Akkor szavazhatunk? – ásítozott Nívian, ami mindenkiben rossz érzéseket keltett.  
 - Nem! – csattant fel Luna. – Aomaon nem egy korcs, maga felfuvalkodott fráter és az apám nem egy gyilkos! Ha pedig mégis, mi van akkor? Hah? – remegett meg a hangja.  
 - Luna, kérlek, maradj nyugton – csitítgatta testvére.  
 - Nem Haris, ez nem így működik! – tajtékzott. Vett egy nagy levegőt, amit remegve fújt ki. Higgadtan és megfontoltan folytatta, már amennyire az lehetséges volt számára. – Igen, Rall király, a múltunk meghatároz minket, de le nem láncolhat. Végül is nem ez birodlamunk lényege? Félretesszük a régi sérelmeket, de el nem felejtük azokat; hogy a viszájokból tanulva előre léphessünk egy szebb jövőért – újra némaságba fordult a tanácskozás, s az örök háború tárnáinak urai egy pillanatra megukbaszállhattak. – Én nem emlékezhetek arra, hogy mi volt kint a vadonban, vagy homályban… Kinek, hogy tetszik. De azt tudom, hogy odakint segítségre szorlnunk a fajtársaink és nem nézhetem ölbetett kézzel, hogy törvények, meg adatok mögé bújva tagadjuk meg tőlük azt, amit hatalmunkban áll megtenni.  
 - Akkor szavazzunk. Ki van mellette és ki ellene?  
 Csupán a tanácstagok adhattak le szavazatot. Mindegyik kompánia egy-egy égő gyertyát kapott: ha eloltották nemleges szavatot jelentett, azonban, ha felemelték a lángoló viaszdarabot, egyetértettek. Az emberek soha sem szerették az idegeneket, de az Angler-village közeli tanácsos mégis bízott a fiú döntésében. Az erdő népéből majd’ mindenki támogatta az ötletet, míg a vérfarkasok és tündék körében megoszlott a vélemény. A határmenti képviselők, kik olysokmindent láttak az őket körbevevő borzalomból, hasonszőrű érzéseket tápláltak; de ez nem volt elég a megszavazáshoz. A törpök még gondolkoztak, s először Farall emelte fel mécsét, majd testvére Gerek. Apjuk dühösen és értetlenül bámult fiaira.  
 - Elment az eszetek? – törte össze a kezében szorongatott füstölgő gyertyát.  
 - Nem apám – szólat fel Gerek, az idősebb. – Ahogy te mondtad, fiatalok vagyunk és tettre készek. Nem tudok tétlenül ülni. Folyamatosan kapom a híreket a hercegségem körül menekülő társainkról.  
 - Azok nem törpök, az istenek szerelmére!  
 - Ebben igazad van, de törptársunk van elég. A tárnákban szaporodunk, akár a tarack a mezőn – szólalt fel Farall. – Tudom, nem a legszebb hasonlat, de igaz ránk. Csak saját fajunkat tűrjük meg a közelünkben és nehéz velünk elbánni. A törpök vannak a legkisebb számban az egyetemen, s még saját palotánk sincsen a környéken. Mindig Thraur herceg várában szállunk meg… Ebből elég! Itt az ideje, hogy tegyünk valamit a közös ügyért – bólintott helyeslően a King kompánia irányába, közülük is régi barátja Aomaon felé, aki lágyan elmosolyodott a testvéries gesztus hatására.  
 - Remek beszéd volt Gerek. Bár apád nem ért egyte veled, büszke lehet rád, ahogyan én is az vagyok. Fiamként szeretlek benneteket a kezdetektől fogva, ahogyan apátokat testvéremként, de most Thrauron a sor. Muantain ura, rajtad múlik a tanács döntése.  
 Hümmögve gondolkozott a napbarnította drágakőfejedelem. Mindig hümmögni szokott; vidáman, egyenesen csenevészene; azonban ez most más volt. Aggodalmasan fújtatott, s nem tudta mit tegyen. Hosszas gondolkodás után rémülten tekintett végig a tanács többi tagján.  
 - Sajnálom barátaim, de nem tehetem. Jó ügy, amit szolgáltok, de ez kevés nekem ahhoz, hogy rábólintsak egy vágyálomra, melyben én is veletek osztozom – hajtotta le fejét, mint kit párbajban győztek le, s nem adták meg neki a halál kegyét, így vereeségével tovább kell élnie.  
 - Akkor hát a döntés megszületett: az expadíció szevezésére engedjéjt megtagadta a tanács. Lépjünk tovább.  
 Daemon fölállni készült, de Viktor visszarántotta. Senki sem vette észre, így a tanácskozás folytatódott.  
 - Miért csináltad ezt? Hívjuk be Kraasaht – suttogta idegesen a tisztségviselő. A többiek tekintetéből látszódott, hogy ők sem értik a történteket.  
 - Őt csak akkor hozzuk be, ha minden kötél szakad – mondta higgadtan, szemét lehunyva.  
 - De itt már nincsen kötél, ami tartson minket! – lihegett a félelf.  
 - Még csak most beszéljük meg Jerrik látomásait és a jóslatokat. Van még időnk, és ne feledd, hogy rabként tartották. Nem tudhatjuk, milyen reakciót fog kiváltani a többiekből.  
 Vonakodva bár, de megfogadta a tanácsot. Feszült volt innentől kezdve a kompánia, kivéve Viktort. Ő csak várt és várt a megfelelő pillanatra. Hallgatta a túlvilági meséket, a párhuzamos dimenzióelméletet; csupán akkor nyitotta ki szemét, mikor a róluk szóló jövendölés került szóba. Az utolsó témakörhöz érve megfogyatkozott a tanácstagok érdeklődése. Volt, ki a körmét rágta, fülét piszkálta, egyesek könyökükkel támasztva fejüket bámultak a távolba, sőt olyan is akadt, aki elbóbiskolt.  
 - A tegnapi este folyamán megkapták a legjelentőségteljesebb jóslatot és annak szakértői kiértékelését – állt föl egy lapot hátrakulcsolt kezében tartva a király.  
 - Miről beszél? Mi kaptunk valamit – éledt fel álmából a másnapos félelf.  
 - Valami nem klappol. Rosszat selytek… - nézett körbe a bólogató fejeken Viktor. Félix Einguard és Lilyth azonban ugyan olyan értetlenséggel kémlelték a tömeget.  
 - Az érintettek szavazati jogát megvontam, mint az ügy hivatalos képviselője – folytatta Nívian. - Egybegyültek, szavazzunk: aki egyet ért, emelje fel jobb kezét – a karok erdőként terültek szét a tanácstagok között. Farall és Gerek némán szitkozódott, de nem emelték fel kezüket.  
 - Had idézzem a jóslat utolsó sorait „Ők hatan, a kiválasztottak lesznek azok, kik eldöntik sorsunkar, mikor az elfeledett visszatér ebbe a valóságba”. A tanács majd’ egyöntetű szavazatával ekülönítjük az érintett személyeket és kihallgatjuk őket. Őrök, vigyék a diákokat a palota alatti cellasorba!  
 - Hé, hé, hé – hőkölt hátra Viktor. Rugkapálva próbált menekülni az ujdonsült tanácsos és kompániája a láncinges, ferkasfejmintás páncélt viselő vérfarkasok szorításából.  
 - Hagyjon békén! – próbálta lerázni magáról Nova a mögötte   
álló őr kezét sikertelenül.  
 - Ez meg mit jelentsen Nívian!? – tajtékzott Titánia.  
 - Nyugodj meg kedvesem – tekintetét még mindig a King kompániára szegezve folytatta. – Nem lesz semmi baja, ígérem.  
 - A lányodat a börtönbe veted!? Hogy képzelted ezt? – hangja egyre magasabban és hangosabban szólt, ahogyan a félelem és a gyűlölet eluralkodott rajta.  
 - Úgy, hogy én vagyok Ainonnan egyedüli uralkodója, Orihone népének királya! – visszhangoztak az őrületbe torkolló szavak. Mindenki némán figyelte a zavarodottan vigyorgó uralkodót, mikor a terem vaskos ajtaja kinyílt.  
 - Elég legyen ebből – mosolyogtt gonoszan a belépő Kraasah, akinek látványa méginkább meghökkentette az összegyűlteket. Léptei nyomán út tárult a tömegben a kölcsönvett lenruhákba öltözött dremón előtt. Nívian tátott szájjal bámulta a jelenséget, mintha valami féle rémálomkép sétálna egyenesen az ő irányába. – És mi van akkor királykáim, ha nem is róluk szól a jövendölés?  
 - Akkor úgy vélem, újra kell értékelnünk a döntést – ocsúdott föl elsőnek Rall király. – De ahhoz megingathatatlan bizonyítékok kellenek.  
 - Népem hazájában, a Dremón birodalomban létezik egy mese, a hat harcos legendája.  
 - Ez képtelenség! Nincs itt semmiféle birodalom rajtunk kívül! Mi vagyunk az utolsók! – tört ki hisztérikusan Nívian.  
 - Én mégis itt vagyok, és erről beszélek, mint hajdani lakója ennek az országnak – tárta szét kezet, ugyan azzal a kárörvendő ábrázattal. Szeretjük azt hinni, hogy a szerkezetek, melyeket nap, mint nap használunk örök életűek. Szeretünk hinni benne, hogy minden a jól megszokott kérekvágás szerint fog történni, de ez nem így van. Mikor elég a petróleum, a lámpa kialszik, a kocsi tengelye kiszakad a hosszas használat után egy kavicsos úton, és az emelők kötele is leszakad a nagy teher alatt. Testünk sem több, mint egy tökéletlen, a végletekig kihasznált gépezet, melynek vannak határai. Kraasah ebben a pillanatban tapasztalta meg, hogy milyen túlterhelten végig menni a rögös úton. Magabiztosságot tükröző tekinteében felgyülemlett a kétely, amint megtorpant. Egy pillanattal később tagjai elernyedtek, szeme lecsukódott és zsinórját vesztett marionettbábúként hanyatlott a földre.  
 Aomaon volt az első, aki kiszakította magát a döbbent, de markos őrök szorításából. Az átváltozás nem kegyeskedett vele: láztól tikkadt homloka fehér volt akár a fal. Ernyedten botladozott a lány felé, majd ő is mellé esett.  
 - Had mutassam be… Ah… - rándult össze. – Had mutassam be Daemon King elveszett ikertestvérét, Kraasah Kinget. Ez elég bizonyíték maguknak? Nem a tanácsról beszélek, hanem a hétköznapok emberéről. Azokról, kiknek véleményét kikérik, de annyit ér, mint mérlegen egy madártoll a vasgolyó ellenében. Hozzátok szólok, kinek életéről a nagyok döntenek tenmaguk helyett! – fennségesen lépett be az ajtón e közben a nagy szellem. A fa gyökérzetéhez hasonlatos agancsú óriásszarvas ezüstösen és fehéren csillogó szöre betöltötte a teret. Lassan lépdelt előre, egészen Aomaonig, majd lehajtotta fejét. A királyi család hajdani tagja belekapaszkodott a kusza ágakba, majd az állat lábrasegítette. - Igen, veszély és hála vár reánk a homályban. De ezeken túl mi lehet? Farkasok, akár ti Aienek és Grenek. Egyszerű parasztemberek, kikből harcosokat nevelt a vadon. Vámpírok, akár nagytiszteletben álló történelem tanárunk. Dremón testvéreink kitudja, mióta kóborolnak odakint? Vessetek rám annyi követ, amennyit akartok azért, amivé lettem, tagadjatok ki a családból és alázzatok meg egy egész nép előtt, nem érdekel… Elegem van a bújkálásból… A nagy szellemmel oldalamon útnak indulok! Körbejárom az országot, aztán elmerülök bátor társaimmal a homályban, hogy dicsőségesen térjek onnan vissza. Állítson meg az, aki mer! – eszelős ábrázatán valahogy mégis tisztán csillogtak szemei, melyek a jelenlevők lelkének legmélyére láttak. Lunával oldalán sántikált ki a teremből. Sokan követték példáját.  
 - Aomon meghozta saját döntését – kúszott ki az őt fogvatartó őr egyre lazuló szorításából Daemon, majd a többieket is elengedték. – Húgom állapotának javulásáig indítványozom a további döntéshozatal felfüggeztését – a király kivételével, aki még mindig döbbenten figyelte, ahogyan az irányítás kicsúszik a kezei alól, mindenki igennel felelt. – Akkor hát így lesz; a gyűlést ezennel berekesztem!

֍֍֍֍֍֍֍

A palotában, mint minden más, normális királyi épületben, helye volt egy tróneremnek. A Szabad Világ Tanácsának székhelye sem volt ez alól kivétel. Az említett helyiség a királyi lakosztályban, vagyis a legmagasabb torony legtatelyén leett kialakítva; ahonnan az ország egyedüli uralkodója végignézheti, miként serénykednek alatvaló a fővárosban.  
 Most azonban e gyönyörű látvány nem kötötte le Nívian figyelmét. A bölcs tündék vezére féloldalasan ült trónusán, s bámult. Karjával támasztotta egyre nehezedő fejét, melyeket feltöltöttek a belé áramló gondolatok. Az emlékek, s spekulációk olyannyira nyomasztották, hogy rabigájukból szabadulni nem tudván, csak bámult és hallgatta azokat. Nézte ő a faragványos karfán egyre gyorsabban táncoló ujjait, a trónusához vezető márványlépcsőkön megcsillanó lenyugvó nap sugarait. Elbámészkodott a sárga fények függönyszerű mozgásán, mely elytelmes volt és csodával töltötte el. Ekkor tévedt a szeme egy lábra, amihez egy kecses test tartozott, amin a függönyszerű ruha és aranykaperecek tucatja táncolt, amint nagy dérrel durral replikázott. Feleségét ismerte föl a tajtékzó nőszemélyben, akiről nem tudta, hogy mióta vár arra, hogy férjura tudomost vegyen róla vagy, hogy egyáltalán észrevette e, hogy az uralkodó egy fikarcnyit sem törődik vele.  
 - Figyelsz te rám egyáltalán?! – vonásai megfeszültek egy vöröses pír nyomán, saját szavai nyomán. Nívian megkapta kérdésére a választ; de ő nem méltatta rá társát, hogy tudassa vele. – A lányunkról van szó, azt istenek szerelmére! Mi történt veled? Megvesztél? Tömlöcbe küldenéd a gyerekünket?  
 - Az ő érdekében tettem volna – egyenesedett ki trónusán, melynek a tetején egy nyitott könyv és egy fölötte csüngő krorna faragott, színtelen mása bámult lefelé. Kényelembehelyezve magát bélelt, bársonyfedte hátlapon, folytatta mondandóját idegesítő nyugodtsággal –, s persze az államéban.  
 - Az államéban, persze… Hah! – vágta csípőre a kezét. – Hajdan, még lehet, hogy így lett volna, de változnak az idők, s változol te is – undorodva mérte végig azt, akivé férja vált. – Mi lett azzal a fiúval, aki mindent megtett volna a családjáért, a hazájáért, a nemzetéért?  
 - Az a haza, amiben hiszel kedvesem, már a múlté; s a nemzet mindenki, ki körbevesz bennünket – tárta szét karjait, majd szemeit lehunyva elmosolyodott.  
 - Akkor tedd azt, ami az állam érdeke, de ne azt, ami önös!  
 Nivián fölállt, s lassan, elindult Titánia felé. A diszes fém csilingelve koppent minden egyes lépcsőfoknál, a selyempalást suhogva kúszott végig rajta. A tündék, s Ainonnan királynéját megrémisztette az, amit látott. Reszketve figyelte, ahogyan egy szerette testébe zárt őrült lépdel felé. Mikor Nívian mellé állt, és füle mellé hajolt, már egész testében remegett.  
 - Egy dolgot ne feledj kedvesem – súgta oda, majd márványszerű teikintetét felesége szemeibe mélyesztette. – Az állam én vagyok.  
 Egy szó nélkül, sebes léptekkel távozott Titánia. Nem tudta, hogy az életét vagy a lányáét félti e jobban; de abban megbizonyosodott, hogy nincs többé biztonságban egyikük sem. A király nem érzett szerelmet, mikor nézt a gyönyörű nőt távozni; talán még vonzalmat sem, csupán megbabonázva figyelte, ahogyan a föggönyszerű ruhán áthasítanak a narancssugarak.  
 - Szép munka volt, drága barátom – szólt egy rekedtes hang a trónus árnyékából. – Ha otthon nem tudod megmutatni, hogy ki az úr, hogyan is akarnál kormányozni egy ekkora országot?  
 - Igazad van – nem nézett hátra, míg a vaskos ajtók be nem csukódtak visszhangot hagyva maguk után az egész teremben.  
 - Bár emiatt többet nem kell, hogy fájjon a fejed.  
 - Mit mondtál? – fordult meg a király. Egy kést szúrtak a bordái közé. Nem látott semmit, csak a ráncos kezet, amint egyre mélyebbre és egyre fentebb nyomja a pengét; egészen addig, amíg el nem érte a szívét.  
 Nívian tagjai zsibbadni kezdtek, s gondolatokkal terhelt feje is egyre jobban húzta a föld felé. Rángatózva esett össze. A márvány hideg érintése, elhalványult, s testét is könnyebbnek érezte, amint figyelte, hogyan csillannak meg a narancssugarak az előtte gyülemlő vörös tócsában.

֍֍֍֍֍֍֍

Az új képviselő szedett vedett csapatának olyan volt az egész épület akár egy márvánnyal és díszekkel kikövezett, növényekkel telepakolt labirintus. Mint minden valamire való útvesztőnek, ennek is volt egy középső része, mely még pompásabban nézett ki, mint az odavezető út. Nem volt ez más, mint a bálterem; mely valahol a tanácsterem és az étkező közelében helyezkedhetett el; azonban egyikük sem talált volna vissza az imént említett heylekre.  
 A terem a smaragdcsillámban úszó kupola alatt helyezkedett el ami - belülről is fenségesen díszelgett -, innen mégis sokkal kisebbnek tűnt. Lágy zene dallama kúszott végig a teremben, melyet egy kisebb vonóshangszerekből álló csapat szolgáltatott; mely elég hangos volt, hogy betöltse a rendelkezésre álló teret, de ahhoz halk, hogy annak faláról visszhangozva fülsüketítő ricsajjá tornyosuljon.  
 A banda egy kisebb pódiumon zenélt, melyet körbeölelt a tanácstagok és a király bizalmasainak tömege. Az egybeolvadt masszává vált bálterembe négy ajtó vezetett, melynél négy herold követte figyelemmel a betóduló népséget. A sarkokhoz vaskos, fekete erezettel tűzdelt fehér oszlopok is társultak, melyekből pont annyi volt, mint a vendégséget figyelő, feket, s fehér talárba öltözött elfből. Az ajtók és oszlopok között hosszú asztalok roskadoztak ételtől és italtól. Az ablakok és a tánctér között kerítéskén elhelyezkedő míves fafaragmányok a palota giccses szépségét tükrözték. A terítő nélküli, lakkozott fafelületen színes zöldségek, füstölgő húsok, Ainonnan területén kuriózumnak számító ételkülönlegességek és persze megihatatlan mennyiségű alkohol várta a báli népséget, hogy olthassa annak szomáját, elvegye éhínségét, esetleg pusztítsa agysejtjeinek hadát.  
 Az egyik oszlop mögött a tanács legújabb tagja és kompániája álldogált csendesen. Az imént még a tömlöcbe akarták vetni őket, s most itt voltak. A távolba vesző tekintetek, a szó nélküli mondatok, s a padló és oszlopok színéhez igazodó arcok arról árulkodtak, hogy még egyikük sem dolgozta fel igazán a történéseket.  
 Daemon az állát babrálta, melyen szakállnak még nem nevezhető szőrcsomók éktelenkedtek. Arra gondolt, hogy az arcszőrzet, ami fajtájának nem éppen jellemző béjjege, tiszteletet parancsolhat; azonban most a pihékkel vegyes bőr érintése elbizonytalította. Egyetlen mentsvára a fekete ingben és fehér nyakkendőben maradt, mely kiemelte őket Viktorral, bár nem a legjobb értelemben.  
 Kraasaht keményebb fából faragták. Amint magához tért a gyengélkedőn, az orvosi utasítás ellenére és részt akart venni a vacsorán… És legyen ember a talpán az, ki ezt a lányt meg tudja gátolni akaratában. Kicsit dideregve, mit sem törődve a történtekkel, állt talpig bőrben, akár egy igazi barbár, felkeltve ezzel az összes jelenlevő figyelmét. Bár furcsállották a jövevény jelenlétét, a nemesség mégsem elegyedhet kínos beszélgetésekbe nyilvánosság előtt… az maradjon csak a négy fal és szem között.  
 Nessela nem tudott ilyen semmitmondó gondolatok mögé bújni; helyette inkább a vámpír közelében keresett megnyuvást. A csontos vállakon, melyek biztonságot nyújtottak neki, sem tudta elfeledni a történteket, s azt a nyomasztó tényt, hogy ennek még koránt sincs vége. Végül bíbor ruhájának szoknyarészét csodálva merengett el, amint annak hálós része vörösre színezi a távozni készülő nap fényét.  
 - Merre van Haris? – törte meg a csendet Viktor, ki Kraasahoz hasonlóan nem tűnt túlzottan idegesnek. Jogos volt a kérdése, hiszen Aomaonnal és Lunával ellentétben ő még a palotában tartózkodott. Néhány vállvonásnál és egy furcsa grimaszon kívül, mely Kraasah arcán köszönt vissza, nem kapott többet.  
 Az egybegyűltek hada ködként homályosította el a velük srégen trécselő tanárokat, akik szintén hivatalosak voltak a bálra. A vámpír először teremtőjét szúrta ki, aki meglepő módon ismét Nelanaa mellett kötött ki. Furcsa egy páros voltak, de nem az összeférhetetlenségük miatt. A mindig elegáns professzor és a diáklányok külsejét imitáló tanárnő egy egészen másfajta filmre emlékeztette Viktort. Az apró incselkedések, melyet a fiatalmatuzsálem intézett a pironkodó nőhöz, megmosolyogtattak a fiút; aki ezek után elgondolkozott azon, hogy pedofíliának számít e a flörtölés ekkora korkülönbség mellett. A vállán pihenő Nesselára fodította vénséges tekintetét és gyorsan el is hessegette ezeket a gondolatokat.  
 Daemon is felfigyelt a fejek és vállak rései közt feltűnő tanárokra; ő azonban Ashan és Arkanprofesszor sziluettjén akadt meg. Erőlködve próbálta hallását kiélesíteni, hogy megbizonyosodhasson benne, hogy a kedves, ám hóbortos professzora nem kotyog e ki valamit egy potenciális gyilkosnak. Ezeréves barátja észrevette az aggodalmat szemében, majd enyhe fejrázással jelezte, hogy nincsen semmi gond. Ekkor Ion lépett be a terembe, halkan köszönve a heroldnak, majd mosolyogva megpaskolta a vállát. Óvatosan elvegyült a tömegben. Senki sem vette észre.  
 - Hogy érzed magad, kedveském? – tapintotta meg a dremón lány kezét egy idős nő, akit senki sem ismert a társaságból. Aranyos, kerek arcú nő volt, barna szemmel és hajjal. A pöttöm termetű anyóka olyan külsővel rendelkezett, ami egy mosolyával fel tudja vidítani a környezetét; ő mégsem tette. Kraasah ösztönösen elhúzódott, majd grimaszolva nézett végig a hölgy ráncos arcán – akár egy ragadozó a prédáján -, aki ezzel mit sem törődve folytatta. – Nagyon nagyot estél a minap… Oh, aprósütemény, bocsássanak meg – lefelé görbülő mosollyal távozott egy az oszlopok közé kirakott asztal irányába. A hír hallatán Kraasah is felélénkült.  
 - Ne is foglalkozzatok vele, szenilis már szegényke, és apám eltűnése sem segít a helyzeten – Haris palástot viselt, amit egy hatalmas aranygomb tartott össze nyaki tájékon; ami családjuk címerét viselte. Kezében egy nagyobbacska különös borítékot cipelt, amin ugyan az a jelkép díszegett barna viaszba zárva. Mikor észrevették fajtársai, mindenki mélyen meghajolt az új törzsfő előtt, aki csupán tenyerét megemelve jelezte a gesztus szükségtelenségét, majd maga is biccentett.  
 - Mer’ ki ő neked farakskám? – állt neki a zabának Kraasah is, aki eddigre visszatért az aprósüteményektől.  
 - Az édesanyám – nyugtázta egy keserédes félmosollyal, ezzel elmondva mindent, amit tudniuk kellett. Nekilátott kibontani a kezében lévő bőrborítású csomagot. Remegő kézzel bogozta ki a gomb köré tekert madzagot, majd kiejtve belőle annak tartalmát. Egy jelölés nélküli füzetet vett elő.  
 - Mi a baj kutyuli? Elhagyott a gazdi? – csücsörített a vörös bőrű démon. Legalább is Haris így látta ebben a percebn. Tekintete megnedvesedett, ahogyan elárasztotta a gyűlölet, de végül annyiban hagyta.  
 - Nem megbeszéltük, hogy annyiban hagyjuk? – förmedt rá Daemon nemrég visszakapott testvérére.  
 - Annyiban hagyod esetleg, de én egy szóval sem mondtam ilyet – Kraasah tudta, hogy testvére figyeli, ő azonban nem méltóztaott ránézni; csupán egy lágy mosolyt vetett a dünöngő farkasra.  
 - Mi van a füzetben? – vette át a szót Nessela, aki végre föleszmélt a bíborcsíkok bámulásából.  
 - Gyertek kcsit arrébb – húzta őket az oszlop takarásába a törzsfő, majd kitárta előttük a borzalmas lapokat.  
 - Fúj, ez undorító – kapta el a hányinger Nesselát.  
 - Hadd nézzem csak – kapta ki az iratot Haris kezéből Viktor.  
 A baloldal tetején egy kisatírozott név volt, hiányos születési adatokkal és egy kisebb cikkel az esetről, amit a másik oldalon egy kép ábrázolt. A fotográfia egy csatornát ábrázolt, ahol patkányok tucatja menekült a csattanó fény elől. Valószínű éppen a lakomájukban zavarhatta meg őket a fotós, hiszen egy megcsócsált tetem volt a főatrakció, aminek hiányzott a feje. A vér mindent beterített, ami a testből kiáradt, mielőtt a feltépett hús el nem kezdett varasodni.  
 - Komoly ügy lehet, ha fotóst is hívtak – jegyezte meg a vámír, miközben továbbadta Kraasahnak a dokumentumot.  
 - Jól mondod. Csak a legmagasabb szintű belbiztonsági ügyeknél használnak – rágta körmét Haris.  
 - Itt valami nem stimmel – lapozta fel másodszorra is a képeket Kraasah.  
 - Reméltem, hogy valaki észreveszi rajtam kívül.  
 - Az utolsó kép, látjátok? – mutatta oda a többieknek, mire Viktor kezei ökölbe szorultak, s bebizonyította, hogy még mostani állapotánál is lehet fehérebb.  
 - Az ott… - kezdte Daemon.   
 - Will – fejezte be Viktor.  
 - Ne azt nézzétek – mutatott egy pontra Haris, de Viktor még egy pillanatig nem tudta levenni tekintetét Harisról. – Túl tiszták a vágások.  
 - Hülyeség – csapta össze az iratot Viktor. – Szétmarcangolták és kész.  
 - Abban igazad van, de, ha megnézed – nyitotta ki újra a füzetet Haris ezzel rákényszerítve a vámpírt, hogy tovább bámulja a tetemről készült képet, ami már az első alkalommal beleégett a memóriájába -, láthatod, hogy a tépett sebek után nem maradt kék folt.  
 - Vagyis? – kerekedtek el Viktor szemi, hiszen már rá is jött a válaszra. – Vagyis a halála után történt.  
 - Pontosan.  
 - Mit akarsz ezzel mondani, farkas?  
 - Azt, hogy nem biztos, hogy egy gyilkosunk van.  
 - Micsoda történet, micsoda történet, drága barát huk… om! – csuklott el Mϔnor hangja, borvirágos orra alatt hatalmas lyuk tátongott, amint ásított egy nagyot. – Neked köszönhetem, te vén lókötő, hogy megszabadultam abból az átkozott kelepcéből! – kacsintott Ionra, nyitva hagyva a hájog emésztette szemét.  
 - Ugyan, kedves… semmiség… kötelesség… tisztesség… - Ion már jóval halkabban folytatta, így az emberbőrbe bújt tünde is alkalmazkodott, s beszélgetésük beleveszett a hangzavarba.  
 - Ion mióta tagja a tanácsnak? – csukta be a füzetet Haris, majd visszacsomagolta a bőrkötéses borításba.  
 - Ha jól tudom, semmi óta – tért vissza szakállának birizgálásához Daemon. – Viszont a király bizalmasai közt lehet.  
 - Te meg honnan tudsz ilyenek? – lepődött meg Viktor, aki eddig a pillanatig azt hitte magáról, hogy ő a legtájékozottabb a társaságban.  
 - Onnan, hogy drága barátnénk apja, a híres neves Nívian különórákra járatja hozzá a kissebbik lányát és erről volt szíves beszámolni, apánk iránt érzett szolidaritásból – vette át a szót Kraasah. Még mindig támadásra kész vadként támaszkodott az oszlopnak, azonban tekintete megállapodott az említett idegenenen és ott is maradt. Nem merengett sokáig, inkább magával húzta a vérfarkast a kaviáros tálhoz.  
 - Úgy tudtam, nem vagyunk jóban – vigyorgott Haris magabiztosan.  
 - Nem is! Mondhatni rühellek… - kapott ki egy kisebb tál ikrát, amjd falatozni kezdett, már ha a zabálást lehet annak nevezni. - De messzemenőleg te tűnsz a legjobb társaságnak ebben a pillanatban – a fiú arcára fagyott ábrázata és tág pupillákkal, mondandóját inkább magábafolytva követte a lányt.  
 Sokat gondolkoztak a mappán, amit Veldon hagyott hárta a fiának, ami nagyibb tehernek bizonyult, mint gondolták; még így is, hogy ennyiük vállát nyomja egyszerre. Azonban jó hatásai is voltak az elrettentő képsoroknak és a félig meddig megalpozott következtetéseknek. Beszélgetésben elegyedtek és végre nem fszengtek tovább ebben a számukra új környezetben. Kraasah mondhatni megtalálta a közös hangot Harissal, aki mostmár úgy gondolta, hogy a lány csak viccelt, mikor azt mondta, hogy rühelli; kár hogy nem tudta, hogy a dremón szépségnek nincs humorérzéke. Viktor és Nessela szokatlan módon csendesen és felelősségteljesen viselkedtek; diskurzusba elegyedtek a többi veldéggel, közülik is kiváltképpen Thressen társaságát keresve. Daemon így maradt magára egy pohár borral a kezében és egy szekérre való gondolattal elmélyében.  
 Az egyik ajtó homályában feltűnt egy csuklya mögé rejtett kecses alak. A hosszú ujjak alól kilógtak e hegyesre reszelt, mintára festett krömök és az arannyal telepakolt ujjak. Az egyik herold közelebb merészkedett hozzám, majd néhány szó váltása után meghajolt, s visszatért a helyére. Ezt már Daemon is észrevette. A homályos alak megemelte fejét, ami alól egy tengerkék szempár bámult egyenesen rá. Tudta, hogy mit kell tennie.

֍֍֍֍֍֍֍

Hosszasan hallgattak. Távol voltak az ünnepségtől, az egyre növekvő zsivaj mégis megtörte a kettejük közt beállt csendet. Csujjogó parasztok és káromkodó törpök hangzavara nyomta el azok hangját, kik kúltúráltabb módon próbálták ünnepelni a Tanács ülésének lezárultát.  
 Nova nem vette le a kapucnit, sütét foltként bámulta a földet. Daemon szintén nem emelte föl a tekintetét. A félelf lába megállás nélkül mozgott, szíve zakatolt, a sok nyomasztó gondolatból pedig csak egy maradt, hogy megtöltse tudatát.  
 - Elhagytam – törte meg a csendet a lány, majd tengerkék szemeit a fiúnak szegezte.  
 - Mit számít az Nova? – fonta össze karjait a fiú, még mindig a márvány sötét alakzatán merengve.  
 - Hát mit számítana, az istenek szerelmére? – kiáltott kicsit hangosabban a kelleténél. Visszahang terítette be a folyosót, a távoli duhajkodásból ítélve azonban nem juthatott túl messze. Daemon szánakozva nézett végig a kirlylány nedves pillán, a csordogáló cseppeken, melyek végigkúsztak az álláig.  
 - Amit mondtam, azt komolyan is gondoltam.  
 - Kit érdekel Haris, nekem rád van szükségem! – csuklott el, majd egész testében megremegett, hiszen tudta, mi lesz erre a válasz.  
 - Te is tudod, drága Nova, hogy ez nem igaz. Tudod, hogy… - egy ököl csattant az állkapcsán, de nem rogyott földre. Az ötés nem volt erős, de megtántorította. A falon keresett fogást, melyet sokadjára meg is talált, így azon támaszkodott meg.  
 - Ez most komoly? – vette észre e mögötte sziklaként álló Harist. – Nem mondod komolyan… - Emelte újra fel öklét a szoborszerű alak, mikor hirtelen összeesett.  
 - Na, a lófasznak is van ám vége, seggfejkém! – Kraasah állt ujjait ükülbe fonva és még vörösebb arccal, mint általában szokott. – Lenyúlod a csaját, ő itt van akkor balfék… Akarom mondani rendes gyerek – vigyorgott rá testvérére, majd folytatta, mintha mi sem történt volna -, hogy átengedi neked, mert szerinte nagyobb szükségetek van egymásra; erre te így hálálod meg? Pfuj – köpött egye szaftosat a padlóra, ami zöldes masszaként csúszott szét rajta. – Undorodom a fajtádtól!  
 Kraasah ismét vadállati haraggal állt, nézett, csalekedett, viselkedett; egy szóval létezett. A barbár és a törzsfő még folytathatta is volna a gigászi vitát vagy csatát. Ki tudja mi kerekedett volna ki belőle? Egy a lényeg: végül nem folytatódott, hiszen Ashan professzor jelent meg mosolyogva a sarkon. A folyosólabirintus messzeségéből fémes csörrenések hallatszottak.  
 - Szép, s jó napot fiatalok! Szép, s jó napot!  
 - Jó napot, tanár úr – zengett kórusban.  
 - Viszont – próbált mosolyt erőltetni Kraasah az arcára, amiből egy furcsa grimasz lett. Mikor a bálterem felé haladva eltűnt a láthatárról, a dremón lány halkan, de erős hangon folytatta.  
 - Abba hagytad végre? – választ nem kapott, csupán egy határozott, de alig látható biccentést. Ebbe a képbe fagyva ragadtak egészen addig, amíg egy közeli teremből tompán, de ebben a csöndben tisztán hallható hangot halottak. Az erőtlen nyöszörgés felhangosodott. A hang irányába mentek, ami egy résnyire nyitott duplaszárnyú ajtóhoz vezette őket. Mikor odaértek, egy utolsó, gargalizáló nyögést hallottak, ami hirtelen elhalt. A korona és a nyitott könyv vésete díszelgett a fában; s Nova már tudta, hogy merre vannak.  
 Újra csilingelve harsantak fel a páncélok valahol a távolban, de már közelebb. Benyitottak a terembe, ami a lemenő nap fényében úszott. A szoba közepén egy trón díszelgett a pódium tetején. Gyönyőrű lett volna a látvány. A selyemföggönyök tánca a lágy szélben, a fehér és szürke márványon hullámzó sárga fénnyalábok, a trónus törpmunkához illő részletgazdag kidolgozottsága; ezek mégsem ragaták meg a figyelmüket.  
 A padlón egy tetem feküdt, díszes páncélban és bársony palástban. Vér ölelte körbe a tetemet. Nova eltakarta a szemét, megfordult és sírva rogyott össze, hiszen felismerte a hullát.  
 - Ez itt nem? – kerekedett el Nessela tekintete.  
 - Apa! Apahahaha – zokogott a lány mostmár magzat pózban. A keserves gyászt milliószór törte meg, majd verte vissza a szoba falak akusztikája.  
 - Miért kell, minden nyamvadt épületnek visszhangoznia ebben az országban? – motyogta Viktor, de senki nem hallotta Novától. A lány szép lassan elhallgatott. A hangok bennrekedtek és istentelen módon rázni kezdték. Haris hezitált, Daemonre nézett, aki bólintott. A törzsfő odakuporodott a megárvult hercegnő mellé, majd a karjaiba zárta. A kedves gesztus nem segített semmit.  
 - Innen hallottam a hangokat. Errefelé, valahonnan – hallatszott Ion hangja a távolban. Páncélok csörgése hallatszott az őrség nyomán. A katonák nem voltak közel, de a köztük lévő távolság egyre csökkent. Nem lehetett megállapítani hányan voltak, hiszen viszhangzott a folyosó. Viktor halkan elkáromkodta magát.