Base

Vesnice, kde ženy jsou čarodějnice a muži vlkodlaci. Tak to vždy bylo. Ale jednou se narodil chlapec, který nebyl vlkodlakem. Ne, byl čaroděj. Byl to krutý osud, ale chlapci se přes všechna úskalí podařilo najít někoho, kdo ho miloval i přese všechna úskalí a útrapy. Tato čarodějka ho milovala natolik, že si ho vzala a měli spolu dítě. Byl to chlapec. A nebyl vůbec obyčejný.

Volba:

1. Chlapec je vlkodlak
2. Chlapec je čaroděj a vlkodlak
3. Chlapec je dosud neznámá bytost, odlišná od ostatních ve vesnici

Linka A

Všechny ve vesnici přešla nervozita, když se ukázalo, že chlapec se narodil jako vlkodlak. Bylo zvláštní, že čaroději a čarodějce se narodil vlkodlak, ale tak to mělo být už od začátku, všichni muži mají být vlkodlaky. To jeho otec byl ten divný.

Linka B

Všechny ve vesnici přešla nervozita, když se ukázalo, že chlapec se narodil jako vlkodlak. Bylo zvláštní, že čaroději a čarodějce se narodil vlkodlak, ale tak to mělo být už od začátku, všichni muži mají být vlkodlaky. To jeho otec byl ten divný. Jak šeredně se spletli.

Linka C

Vesnicí se rychle roznesla zpráva, že chlapec není vlkodlak. Obavy vesničanů se naplnily. Chlapec je divný po svém otci. Ale v očích chlapce nebyly po magii žádné známky.

Base

Čas plynul a chlapec rostl jako z vody. Blížil se obřad, který měl rozhodnout o jeho roli ve vesnici. Každý nějakou měl. Někdo byl lovcem, někdo léčitel, někdo byl válečníkem či dokonce vůdcem. A potom tady byly samozřejmě i méně působivé role jako byl sběrač, kovář, pekař a rybář. Ale pak tady byla ta nejhorší role ze všech: kněz. Kromě přidělené role ve vesnici, také konečně dostane jméno.

BEZ VOLBY

Base

Obřad se konal na vrcholu horu poblíž vesnici. Ten, kdo se nestihl dostat na vrchol, byl z obřadu vyloučen a musel čekat rok, aby se mohl zúčastnit dalšího. Pokud však se někomu třikrát nepodařilo dostat se na vrcholek hory, byl z vesnice vyloučen.

BEZ VOLBY

S úsvitem obřad začal. Spolu s chlapcem se obřadu účastnilo dalších pět dětí. Dvě dívky a tři chlapci. Chlapec stál opodál, nikdy se necítil úplně vítán a držel si odstup. Obřad vedl kněz, ale role přiřazovala stará čarodějnice. Chlapec ji až doteď nikdy neviděl. Měl pocit, že je snad i slepá a hluchá. Začal být nervózní. Co když ho prostě zařadí podle náhody?

Obřad byl kupodivu krátký, čarodějnice vždy prstem ukázala na jedno z dětí a řekla roli. Potom kněz bouchl do bubnu potaženém kůží a řekl “budiž ti dáno jméno” a to bylo všechno. Čarodějmnice už přiřadila roli všem až na chlapce. Když na něj ukázala svým křivým prstem dlouhou chvíli mlčela. U všech ostatních řekla roli hned, ale u chlapce váhala. Potom konečně promluvila.

Linka A

Válečník. V chlapci se šířil pocit uspokojení. Tohle je jedna z nejlepších rolí. Konečně ho uznají. Musejí, teď když dostal roli válečníka. Kněz promluvil, “Budiž ti dáno jméno Sirius.” A s těmito slovy se chlapec, teď již válečník Sirius, vydal na cestu dolů z hory.

Linka B

Kněz. Chlapci ztuhl obličej. Tohle se přece nemůže dít, nebo ano? Pomyslel si. Ale dělo se to. Dostal roli, kterou nikdo nechtěl. Kněz se na něj usmál: „V tomto případě zdědíš mé jméno. Budiž ti dáno jméno …“ Jméno, které mu kněz dal, slyšel jen on. Jméno kněze je totiž tajemstvím. Nikdo ho nesmí znát, jinak prý ztratí svou váhu. Chlapci nezbylo nic jiného než přijmout svůj osud. Už se otáčel na cestu dolů, když čarodějnice promluvila: „Osud je zvláštní věc, nenech se zmást. Najde si tě ať už se vydáš kamkoli“ usmála se na chlapce. Ten z toho byl ještě víc zmatený. Bylo tak zvláštní vidět ji se usmívat, že jí ani neodpověděl. Místo toho se otočil a celou cestu dolů seběhl.

Linka C

Rybář. Chlapci trochu povadla ramena, tohle nebyla role, kterou chtěl. Na druhou stranu si nebyl jistý, jakou roli by si vybral, kdyby mohl. Možná, že to tak opravdu má být. Kněz promluvil, “Budiž ti dáno jméno Atol.” A s těmito slovy se chlapec, teď již Atol, vydal na cestu dolů z hory.

Linka A – Sirius

Když se jeho rodiče dozvěděli, jakou roli dostal, byli štěstím bez sebe. I vesničané se na něj začali dívat jinak, když to na druhý den oznámili. Sirius nastoupil do výcviku k válečníkům. Vedlo se mu výborně, vlastně byl jedním z nejlepších. Jeho život se značně změn il. Měl teď plno poviností ale take přátel. Dokonce měl i několik obdivovatelek. Stal se z něch statný mládenec. Ale jeho štěstí mělo I svůj konec.

Linka B

Když se jeho rodiče dozvěděli, jakou roli dostal, nastalo dlouhé ticho. Potom jeho otec promluvil. “Chtěl jsem pro tebe víc, promin mi to” Chlapec se cítil hrozně, jeho otec za to přeci nemohl, to ta stará čarodějnice. Ale z nějakého důvod se na ni nedokázal zlobit. Její poslední poznámka mu stále ležela v paměti a nechtěla ho opustit.

Další den nastoupil do učení ke knězi. Ten jej uvítal a začal vysvětlovat proč potřebují kněze, když nemají boha. Kněz toho řekl vice, ale chlapec si to v hlavě zapamatoval jako krátkou poučku: Nic není jisté. Povinosti kněze byly kupodivnu poměrně náročné. Když někdo zemřel musel zjistit proč pokud příčina byla neznámá, musel připravit a vést pohřební ritual, vest záznamy o všech živých I mrtvých, dokumentovat dění ve vesnici a obecně si udržovat o všem přehled. Postupně mu přibývali povinosti, až se z něj stal plnohodnotný kněz.

Linka C – Atol

Když se jeho rodiče dozvěděli, jakou roli dostal, byli poměrně skleslý. Obzvlášť jeho matka. Bála se o něj, moře je nepředvídatelné a nárokovalo si už mnoho životů. Na druhou stranu jeho otec se ho snažil podpořit “Budeš skvělý. Je to náročné, ale je to poctivá práce.” Atol si tolik jistý nebyl.

Další den nastoupil do učení. Bylo to náročné, na Atola až moc. Neměl takovou sílu ani výdrž jako ostatní, nebyl vlkodlak. Každým dnem cítil jak se ta propast zvětšuje. Až ho jednou pohltila. Spadl přes palubu a spolklo ho bezedné moře.

Kapitola 2: Cizinec – Dánadas (Osud)

Linka B

Tu noc měl chlapec, teď už mladý kněz, neklidné sny. Venku byla bourka a občas uhodil v dálce blesk. Ale to nebyl důvod jeho neklidného spaní. Zdálo se mu znovu o té stare čarodějnici a o jejích posledních slovech k němu “Osud si tě najde ať už se vydáš kamkoli. “ Dlouho si na to nevzpomněl, ale posledních pár dní to nemohl dostat z hlavy. Ze spánku ho vytrhlo bušení na dveře. Napůl ve spánku šel otevřít dveře. Venku stál muž v černém plášti a kapucí, tak že mu nebylo vidět do obličeje. „Přejete si?“ zeptal se cizince. „Mohu se u vás schovat před deštěm?“ zeptal se cizinec.

Volba:

1. Pustit ho dál.

* Kněz přikývl a umožnil mu vejít dovnitř.

1. Nepustit ho.

* „Nemyslím že je to dobrý, „ v tom udeřil blesk těsně vedle nich. Kněz odstoupil od dveří a pustil cizince dál.

Nabídl cizinci čaj na a polévku na zahřátí. Ten s vděkem přijal. Když dojedl zeptal se kněze: „Proč je váš dům tak daleko od ostatních?“ Kněz chvíli mlčel, ale potom odpověděl: „To proto, že jsem kněz. “  
„Chápu, “ přikývl cizinec. Venku začalo svítat a bouřka už přešla. „Vypadá, že už je po bouřce. Měl bych se vydat na cestu. Ale předtím než půjdu tady, vezmi si ji„ cizinec držel v natažené ruce podivnou knihu. „Co to je?“ zeptal se kněz. „Kniha přece jen ber“ a tak si ji kněz vzal. „Jak se jmenuješ?“ zeptal se ještě kněz. „Dánadas„

Dlouhou dobu se na knihu prášilo a možná by na ni i kněz zapomněl, kdyby při procházení archivu nenarazil na jednu starou knihu pověstí. Rychle jí listoval, když v tom narazil na překreslenou kopii staré rytiny. „Dánadas“ byl nápis pod rytinou. A tehdy to knězi došlo, Dánadas nebylo jméno ale slovo ze starého jazyka, které znamenalo osud. Vyběhl nahoru a vzal do rukou knihu, kterou mu tehdy daroval cizinec. Byla to kniha kouzel. Starých a mocných, ale také velice temných.

1. Naučit se kouzla z knihy. Mohla by se jednou hodit.
2. Zahodit knihu.

Lekl se a knihu zahodil. Co ale nevěděl bylo, že ji někdo našel. Neměl sice žádné nadání pro magii, ale přesto si ji nechal. Dlouho se nic nedělo a vše plynulo jako doposud.

Jednou se vesnicí začala šírit neznámá choroba. Léčitelé ji nedokázali vyléčit.

Zoufalí vesničané se uchýlil k poslednímu řešení, které měli. Najít někoho, komu to dát za vinu a doufat, že se tím všechno vyřeší. Jeho matku upálili a jeho otce popravili. Dozvěděl se to, když jejich těla přivezli na káře k pohřbu. Byl zmatený. “Co se stalo?” ptal se vesničanů, kteří káru přivezli. Ale odpověď nedostal. Místo toho mu jeden z vesničanů hodil provaz kolem krku. Začali ho táhnout ke stromu na okraji hřbitova. Kněz se ještě stihl podívat na káru, na těla svých rodičů. A tam v káře, v hromádce popela ležela ta kniha. Ležel tam jeho osud.

1. Spálit knihu.

Rozhodl se, že nejlepší bude knihu spálit. Něco takového by se nikdo učit neměl. Dlouho se nic nedělo a vše plynulo jako doposud. Jednou se vesnicí začala šírit neznámá choroba. Léčitelé ji nedokázali vyléčit. Zoufalí vesničané se uchýlil k poslednímu řešení, které měli. Najít někoho, komu to dát za vinu a doufat, že se tím všechno vyřeší. Jeho matku upálili a jeho otce popravili. Dozvěděl se to, když jejich těla přivezli na káře k pohřbu. Byl zmatený, smutný, pln vzteku ale nejvíc ze všeho, byl sám. Tehdy si vzpomněl na tu knihu. Možná, že kdyby ji tehdy nespálil, tak by mohl něco udělat. Ale čas nelze vrátit zpět. Zůstal sám až do konce. Osud mu protekl skrz prsty.

Kněz se rozhodl se kouzla z knihy naučit. A také se rozhodl, že už s takovou mocí nepotřebuje moc jména, které mu kněz dal. Odteď si už neříkal kněz, ale svým jménem, Saor. Co však nevěděl, že to jméno mu nemělo poskytovat moc, ale ochranu. A tu právě ztratil. Čím více studoval kouzla z knihy tím více propadal temnotě. Ale nebyl šílený. Jen si začal uvědomovat, jak byl hloupý. Jeho magická moc neznala hranic. Spolu s tělem vlkodlaka to z něj dělalo nepřemožitelného čaroděje.

Ale i přes tu všechnu tu moc, kterou disponoval, nedokázal zvrátit osud. Jejich vesnici postihla neznámá choroba. Léčitelé ji nedokázali vyléčit. On by ji mohl vyléčit kouzlem z knihy. Ale dřiv, než to mohl navrhnout se lidé otočil k jinému řešení. Najít někoho, komu to dát za vinu a doufat, že se tím všechno vyřeší. Jeho matku upálili a jeho otce popravili. Dozvěděl se to, když jejich těla přivezli na káře k pohřbu. Byl zmatený, smutný, pln vzteku ale nejvíc ze všeho, byl sám.

Své rodiče pohřbil a teď stál na hřbitově pod jasným modrým nebem. Všechny ty emocec vyprchaly a zůstalo jen prázdno.

1. Pomstit své rodiče.

Kněz si vzpomněl na všechno, co se za celé ty roku stalo. Jak se ho stranili, jak jej přehlíželi, jak zacházeli s jeho rodinou. A teď mu je k tomu všemi ještě vzali. Zabili je. Chladnokrevně a nemilosrdně a proč? Protože si mysleli, že jeho otec může za nějakou nemoc? Ne. Byl to jen důvod jak se ho zbavit. To si alespoň myslel. Ale bylo to jedno. Byli mrtví, zabili je a nic už mu je nevrátí.

Saor vešel do vesnice zahalený do temné magie. Koho uviděl toho proklel, zapalovat a ničil vše, co mu stálo v cestě. Hluk přitahoval pozornost vesničanů až se celá vesnice sešla na nádvoří před domem vůdce vesnice. Současný vůdce vesnici byl také přitáhnut hlukem a vyšel ven. Rozhlédl se po vesničanech a jeho zrak dopadl na Saora. „Co se to tu děje?“ zeptal se ho. Saor mu odpověděl: „Zaplatíte za to co jste provedli! Za všechno, nejen za vraždu mých rodičů. Je čas zaplatit. Váš osud si vás právě našel.“ S těmi slovy seslal na celou vesnici mocnou kletbu. Spoutal jejich duše žhavými okovy k vesnici s půdou prosáklou nevinnou krví. Kletba způsobila, že ženy prožívaly upálení zaživa a muži se zase museli dívat jak jejich milovaní hoří zatímco jim pomalu kat projížděl sekerou skrz krk, dokud jim hlava úplně neodpadla. A potom znovu a znovu. Saor se díval na vesničany pohlcené bolestí. Byl se svým dílem spokojen. Vrátil se zpět do svého domu na okraji vesnice a spokojeně listoval záhadnou knihou kouzel zda mu odhalí další ze svých tajemství.

1. Pokusit se je oživit.

Saor si vzpomněl, že v té knize od cizince viděl kouzlo, které zmiňovalo oživování mrtvých. Za zkoušku to stojí, řekl si. Seslal tedy kouzlo a čekal. Ale nic se nedělo. Seslal ho ještě několikrát, ale stale nic. Ale nedokázal to vzdát. Sesílal kouzlo dokud nepadl vyčerpáním.

Saor se probudil. Byla tma a v dálce byl slyšet křik vesničanů. Podíval se směrem k vesnici a viděl ji v plamenech. Rzchle se zvedl a běžel k plamenům. Už byl skoro ve středu vesnice, když uviděl co ten hluk a chaos způsobilo. Jeho rodiče vraždili vesničany. Byli to vůbec jeho rodiče? Jejich pohledy byli prázdné a pohyby trochu trhané. A nebyli tam jenom oni. Viděl ještě další vesničany, kteří měli být mrtvý ale teď se tady procházeli a zabíjeli. Saor si z hrůzou uvědomil, co vlastně udělal. Oživil je, to ano, ale už to nebyli oni. Nedokázal je zastavit a stejně už bylo pozdě, většina vesničanů buď uhořela nebo jim padla za oběť. Saor sledoval jak bezcílně chodí okolo, ale na něj nezaútočili. Bylo to tím, že to on je oživil? Rozhodl se jít do svého domu na okraji vesnice a skuzit najít detail o kouzlu, které seslal.

Linka A – Sirius

Jednou se vesnicí začala šírit neznámá choroba. Léčitelé ji nedokázali vyléčit. Zrovna byl na návštěve u svých rodičů, když v tom někdo začal bušit na dveře. Jeho matka šla otevřít. Sirius ji uslyšel vykřiknout. Následovat hluk a už bylo u nich doma plno vesničanů. Jeden držel jeho matku jako rukojmí. Sirius se na ně okřikl: „Co to má znamenat!“

„To oni jsou důvodem té nemoci!“

„To je přece nesmysl. A co vůbec chcete dělat?“

„Zabijeme je“

Volba:

1. Najít příčinu té nemoci
2. Poprat se s vesničany

Počkejte! Dokážu vám, že za to nemůžou. Najdu pravou příčinu. Jen mi dejte čas! „Máš na to tři dny“

Sirius se rozhodl nejprve zajít za léčiteli a zjisti co všechno o té nemoci vědí. „Není toho moc. Hlavní příznaky jsou zvracení, bolest hlavy, dezorientace, rozostřené vidění a krvácení z konečníku.“

„A jak to léčíte?“  
„Jak asi víš, tak nijak. Neznáme příčinu, léčíme pouze příznaky. Ale konkrétně podáváme železo, hodně tekutin, vývar a odpočinek. Když je bolest příliš velká tak nějaké houby na zmírnění.“

„U koho to začalo?“

„Těžko říct, ale pamatuju si, že mezi prvními bylo hodně rybářů.“

Sirius si nebyl jistý, jestli tato informace k něčemu bude, ale stejně poděkoval. Jako další zašel za knězem.  
„Dobrý den, máte čas na pár otázek?“

Kněz se na něj obezřetně podíval. Obzvlášť na jeho meč. „Co tady chceš?“

„Snažím se najít příčinu té nemoci. Chtěl jsem vědět, jestli nevíte, kdo na ni zemřel jako první?“

„Myslím, že to byl Atol, ten rybář.“

Sirius se s knězem rozloučil a poodešel dál na kraj vesnice. Je to zvláštní. Oba dva zmínili rybáře. Možná stojí za to se za nimi podívat.

1. Jít do vesnice za rybáři

Rozhodl se vrátit do vesnice. Zaklepal na dům jednoho z rybářů, ale nikdo mu neotevřel. Chtěl zaklepat znovu, když v tom uslyšel hlas: „Nikdo tam není. Všichni jsou na lovu.“ Sirius se otočil za hlasem. Stála tam mladá dívka s vědrem. „Díky, mělo mi to dojít“ usmál se nešikovně. Dívka se něj taky usmála. „Měl bych asi zajít na to pobřeží, zatím“ Otočil se a div že neutíkal.

1. Jít k pobřeží

Rozhodl se vydat na pobřeží. V tuto dobu budou všichni rybáři na lovu. Určitě tam na nějaké narazí.

Čím blíže byl pobřeží tím sílil pach ryb. Ale pod ním byl ještě jeden, slabší a takový nasládlý. Co to asi může být? Pobřeží bylo dnes výjimečně jasné. Když přišel blíž, zjistil že to není pobřeží, které je jasné, ale že jsou to stříbřité šupiny vyplavených mrtvých ryb. Opodál stál hlouček rybářů.

1. Jít se jich zeptat na vyplavené ryby
2. Hledat stopy na pobřeží

Volba I.

Sirius se rozhodl jít se zeptat rybářů, proč je tady tolik vyplavených ryb. Mohlo by to souviset se záhadnou nemocí? “Sem je vstup zakázán, neslyšel jsi?” obořil se na něj rybář. “Slyšel jsem o Atolovi”

“Jo, a co sním?”  
“Chci zjistit jak to zastavit”

“To nejde zastavit.”  
“Pokud najdu příčinu tak by mohlo”  
“Atol nezemřel na nemoc. Byla to nějaká mořská potvora, co ho málem sežrala”

“Jo, a pak se tady začaly objevovat všechny ty vyplavený ryby. Ještě k tomu ta nemoc co se šíří. Je to jak konec světa”

“Kde bych tu potvoru mohl najít?” zeptal se Sirius.

“Proč bys ji chtěl hledat?”

“Myslím, že by to mohlo se vším souviset. A navíc jestli je tak nebezpečná, tak by se jí někdo stejně měl zbavit.”

“Nevím, kde ji hledat. Ona si našla nás. Už jsme ji potom neviděli.”

“Ale zkus to v severně odtud, u Zátoky divů. Poslední dobou vídám mezi rybama I jeden, který pochází odtamtud. Normálně zátoku neopouští”

“Dobře, zkusím to.”

Na druhý den se Sirius vydal do Zátoky divů. Běžně to byla pěkná zátoka s krystalově čirou vodou, ale teď byla voda zakalená. Něco tady rozhodně bylo špatně. Ani ptáci se nezdržovali poblíž. Sirius tasil meč a připravil se čelit záhadnému monstru. Jakmile se přiblížil vodní hladině z vody vyskočilo prapodivné stvoření podobné chobotnici a zaútočilo na něj. Boj to nebyl dlouhý, ale kdyby nebyl připravený k boji asi by příšera vyhrála. Vzal její mrtvolu a odnesl ji do vesnice. Tam z ní léčitelé byly schopni rozpoznat toxin, který způsoboval otravu ryb v moři a také byl původcem nemoci. Se zapojením čarodějek byly schopni vyrobit protijed a výlečit tak většinu nemocných. Sirius se stal místním hrdinou. Následovali další odvážné činy, které mu v budoucnu zajistili krásnou ženu a pozici vůdce vesnice.

Volba II.

Sirius se rozhodl blíže prozkoumat vyplavené ryby. Byly zde různé druhy. Sirius se v nich bohužel moc nevyznal. Nebyl rybář. Rozřízl jednu z ryb. Vytekla krev a vnitřnosti a nasládle to zavonělo. Nebylo pochyb. Ty ryby byli otrávené. Ať už je otrávilo cokoliv, mohlo to otrávit i vesničany. Vzal pár druhů ryb a donesl je k léčitelům. Ti mu jen potrvdili jeho závěr. Rozhodli se zavést zákaz konzumace ryb a čehokoliv, co pochází z moře. Nikdo další otráven nebyl, ale většina nemocných otravě podlehla. V následujících dnech několik rybářů přišlo o život na moři, ale příčina se nenašla. Začala kolovat legenda o bájném monstru, které dlí poblíž pobřeží a číhá na svou kořist. Nikdo z vesnice se už na moře neodvážil.

II - Bitka

Sirius se vrhl na nejbližšího vesinačana a dal mu pěstí do nosu. Všichni se vrhli na Siriuse, ale ten byl o krok před nimi a jen tak se nenechal. Párkrát shcytal úder, ale nakonec je přepral a vyhodil ze dveří. Když vyhazoval posledního všiml si temné postavy, která postávala opodál. “Co tady chceš? Chceš snad taky výprask?” vykřikl na postavu. Postava zvedla ruce do vzduchu “Nikoliv. Přišel jsem za vaším knězem, ale zdá se, že to již není třeba. Těšilo mě, Saore.” Sirius tam ještě chvíli stál a přemýšlel proč mu ten cizinec řekl Saor. Pak to ale nechal být a už si na něj nikdy nevzpomněl.

Ještě párkrát musel odhánět vesničany od svých rodičů, ale nakonec nemoc ustoupila. Ztráty však byli obrovské. Vůdce vesnice vyslal pár důvěrných lidí vyjednávat s vedlejší vesnicí. Neměli dostatek lidí, aby se uživili sami. Mezi nimi byl i Sirius. Nakonec byl to jeden z nejlepších válečníků. Vyjednávání bylo úspěšné a zanedlouho se vesnici zase začalo dařit.