Merlos Flintspirit

Merlos yavaş yavaş bilincini kaybettiğini hissetti, hiddetle bayılmamak için tüm gayretini sarfediyordu. Göz ucuyla kardeşinin hareketsiz bedenini inceliyordu. Ne olursa olsun uyanık kalmalıydı. Bu düşünceler içinde, yolun karşısından başka bir buçukluğun geldiğini görebiliyordu. “Gel bakalım, lanet olası!” diye geçirdi içinden. Daha fazla dayanamadı...

Elyon, gördüğü manzara karşısında ne yapacağını bilemiyordu. Bir ağaç dibinde yatan iki ölü buçukluk için ne yapabilirdi. Üst seviye druidlerin ölüleri diriltebildiğini biliyordu, hele de daha yeni ölmüşken. Hay aksi, o sağlık büyülerini bile zar zor yapabiliyordu. Belki işe yarar diyerek iki elini kanlar içindeki buçukluğa götürdü, sözleri söyledi ama beyhuda. “Üzgünüm” dedi usulca, ellerini havaya kaldırdı, en azından onları dallarla gömebilirdi. Tam bu sırada diğer buçukluk, ince, derinden bir ses çıkardı. Elyon hemen onun başına geldi, onu hayata döndürmek için hazırladığı hayat büyüsünü kullandı ve bekledi. Merlos, gözlerini ağır ağır açarken, hatırladı olanları, şimşek gibi davrandı hançerine. Kendini, hançeri Elyon’un donakalmış yüzüne ramak kala, durdurabildi. Bu bir buçukluk değildi. Kendini toparladı, durumu tekrar değerlendirdi. Göz ucuyla kardeşine baktı, başını öne eğdi. Uzun sessizliği Elyon bozdu, “Üzgünüm denedim ama çok geçti” dedi. Merlos, “Önemli değil sen gelmeden çok önce ölmüştü!” dedi. Yine uzun bir sessizlik oldu.

Merlos’un hikayesi Ylfone şehrinin varoşlarında başlamıştı. Daha küçücükken kardeşine bakması ve koruması gerekiyordu. Ailesini hiç tanımamıştı, ve bir yetimhaneye gitmeyi hiç düşünmemişti. Başlarına genelde pek güzel bir şey gelmese de birgün bir dwarf demirci ustası, onun için yaptıkları ufak tefek işleri ne kadar titizlikle yaptıklarını farkedince, onları yanına almaya karar vermişti. Çocuğu olmayan bu yaşlı adam onları evine aldı ve onlara birkaç yıl için bile olsa babalık yaptı. Merlos Khundal ismindeki bu dwarfu ve onlar için yaptıklarını hayatı boyunca unutmayacaktı. Khundal, ölüm döşeğinde, iki kardeşi yanına çağırdı. “Size fazla bişey bırakamıyorum, ama küçük kardeşinin boynuna zincirle asılı bu yüzük sizin geçmişinize ait tek bildiğim şey.” dedi. “Zamanı gelince işinize yarayabilir.” dedi. Merlos’a dönerek; “Senin için bişey yaptım, umarım işine yarar.” diyerek göz ucuyla yaptığı hafif zırhı gösterdi. Ejderha figürlü bu zırh hafif olmasına karşın ancak dwarfların yapabileceği kadar sağlamdı. Merlos ve kardeşine sokakların yolu yine gözükmüştü.

Merlos kimsesiz bir buçukluk onun yaşında ne yapabilirse onu yaptı, önüne ne iş gelirse sorgulamadan yaptı. Böylece, bazen bilerek bazen bilmeyerek Ylfone şehrinin karanlık adamlarının emrinde çalıştı. Genellikle getir götür işlerinden ibaret olan bu işler, karınlarını doyurmaya, hatta biraz para biriktirmeye yetiyordu. Böylece, zor günler kısmen geride kaldı. İşini iyi yapması, gizliliği, çabukluğu ve kolay kandırılamaması, çalıştığı ortamlarda bir isim yapmasına yardımcı oldu. Giderek daha büyük ve daha cüret isteyen işler teklif ediliyordu. Kaçakçılık, basit kapkaç vs, göz yumabileceği önemsiz suçlardandı. Ama birgün seçim yapması gerekti, her zamanki gibi Ylfone sahilindeki kaçakçı gemilerinden birinde, kalkış yapmaya hazırlanırken, şehir muhafızlarının birinin dikkatini çektiler. Alelacele gemiyi kaldırırlarken, muhafız görmemesi gereken birini gördü, Folco Rumble en azılı suç örgütlerinden olan Zhentarim’in Ylfone şehirdeki sorumlusuydu. Hemen emir verdi, Merlos ve kardeşine; “Öldürün”. Kardeşi yayını muhafıza doğrultmuştu ki Merlos, hemen yayını eliyle engelledi; “Biz bunun için çalışmıyoruz burda.” Folco hafif bir gülümsemeyle; “Siz ne dersem onu yapmak için para alıyorsunuz.” dedi. Çok sıradan bir hareket yaparcasına, belindeki iki hançeri muhafıza savurdu. Zavallı adamın akibetini bile merak etmeden, Merlos’a döndü, “Beceriksizlikten daha çok nefret ettiğim bir şey varsa o da itaatsizliktir!”. İşte bu olaylar zinciri Merlos’u ve kardeşini Faa ormanının derinliklerinde kanlar içerisinde bırakacak olayların başlangıcıydı.

Merlos, kardeşinin mezarını daha yeni kapatmıştı ki, Elyon’a seslendi; “Eğer intikam arıyorsan, benimle gelebilirsin. Aksi halde gideceğim yol sana uymayabilir.” Eylon biraz düşündü, “Sanırım, ikimizin de aradığı kişiler var, o halde yola düşelim.” Faa ormanında kardeşinin mezarını tekrar bulabilsin diye, her ayrıntıya dikkat ederek ana yola çıktı, Ylfone’a.

* Şahsiyet:
  + Pervasızlığım hayatımında hep zorluklarla mücadele halinde olmamdan.
  + Eğer amacıma hizmet edecekse birilerini kandırmaktan veya aldatmaktan çekinmem.
  + Yetimlere ve bana yakın olanlara karşı bambaşka biriyim.
* İdeal: Kimsesiz çocuklara hayatta iyi bir şans sunulmalı.
* Bağ: Kardeşimin intikamını almak boynumun borcu.
* Kusur: Hobbitlerin sevecenliğine kanmayın, en kötüler onların arasından çıkıyor.