Его звали Атрей. Он родился и вырос в лесу. Всему что он знал научил его отец, ведь мать умерла при родах. Отец был главой клана, клана – Эардин, что на местном наречии означало “Живущие под звездами”. Среди всего своего клана лесных эльфов, Атрей был одиночкой, одиночкой даже по меркам лесных эльфов. Возможно такая отчужденность была связана с отсутствием материнской любви…, сказать никто не мог. Отец же, был очень занят делами клана и отвлекался лишь на обучение стрельбе, выживанию и прочим необходимым навыкам.

Атрей часто уходил на охоту один, у него отлично получалось добывать необходимую еду, шкуры, или растения. И окрестности огромного леса он знал идеально. Еще в детстве отец давал ему разглядывать сотни карт с тайными тропами и описанием ландшафта, что и выработало в эльфе фотографическую память. Эльфу нравились походы в глубь леса, ведь кроме охоты он мог найти и друзей, друзей среди животных. Ему нравилось с ними общаться, они заполняли пустоту внутри…, ему было с ними уютно. В один из таких походов, он и встретил своего лучшего друга.

Это была летучая мышь. Мышь пепельного цвета, что было очень не обычно для летучих мышей водившихся в скалах неподалеку. Вероятно, из за своего окраса мышь была изгоем среди своих и была изгнана из пещеры еще в малом возрасте. Эльф нашел и приютил мышь. Он знал, что одиночество это самое мучительное что может быть, ну а в здешних краях парой даже смертельным. Мышь была малого размера по меркам особей ее возраста, она запросто могла поместиться в маленький карман или набедренный кашель для монет. Вероятно, она много голодала, пока была одна. Так же отсутствие темной пещеры в детстве сказалось и на ее поведении днем. Она не брезгала дневными полетами, хотя быть может, она просто подстроилась под своего хозяина, который выходил на охоту рано утром и возвращался перед закатом, ведь ночью в лесу опасно оставаться даже эльфу. Он назвал ее Брим. Пепельная Брим.

Брим на местом наречии лесных эльфов означало – звонкий, пронзающий, оглушающий. Ведь дневные полеты и пепельный цвет были не последним, чем маленькая Брим могла удивить. Она пищала, пищала так пронзительно громко, что в голове на мгновение, путались мысли, а глаза закрывала пелена, конечно если находилась она относительно не далеко от слушателя. Это однажды и сыграло роковую роль в истории эльфа.

Однажды в их лес пришли орки. Много орков. Они вылезли из тех скал, что возвышались неподалеку. Пока эльф был на охоте, полчища орков наводнили лес. Нескольких, что отстали от основной орды, он смог застрелить из своего длинного лука, однако одного с арбалетом он пропустил. И если бы Пепельная Брим не вмешалась, когда тот орк целился в нашего героя, история бы на этом и закончилась. Пепельный комок меха пронесся перед уродливой мордой орка, и в желтых глазах резко побелело, а арбалетный болт выпущенный в агонии улетел куда то в чащу леса. Когда в глазах прояснилось, стрела выпущенная из длинного лука уже летела, а ее свист это последнее, что тот услышал.

Пожар ! Пожар ! Раздавалось в голове у эльфа спешившего в обитель клана Эардин. Столб дыма возвышался и закрывал небосвод, где то там, где жил его клан. Огонь шел в его сторону, и преграждал путь в обитель. Прошел не один час, пока пожар утих и дорога к клану была открыта.

Но то место, что он звал домом, найти он не смог. Все сгорело, а земля была усеяна трупами орков…, орков и эльфов. Стояла гробовая тишина. Перед домом главы клана, мертвых орков было больше всего. Зайдя внутрь, он увидел своего отца. Мертвого, с выражением ужаса на лице… но убитого не орком. Ему перегрызли глотку, а в кулаке он сжимал клок меха. Это был лютоволк…

В детстве, на охоте, Атрей усвоил один важный урок от своего отца. Охотником ты можешь себя назвать только тогда, когда ты знаешь все о своей добычи. Ее сильные и слабые стороны, ее повадки и привычки. Олени например, говорил отец, часто питаются корой в лесу по одиночке, но на водопой, ходят стадом. Подкрасться к двум глазам легче, чем к десяти. Изучай свою цель, говорил отец.

А в тот день, когда его клан вырезали, он усвоил еще один важный урок - на насилие нужно отвечать только насилием. Око за око, зуб за зуб. Последние два года он изучал орков и охотился на них. Он выучил их повадки и их язык. Ведь допрос орка с пристрастием, не давал никакого результата если орк бурчал только на орочем языке и не знал общего. Знание орчего языка прояснили некоторые детали в смерти отца. Лютоволк принадлежал вождю орков. Орка звали Горг. Ушли месяцы перед тем как эльф нашел остатки орды, которая разбрелась кто куда. Месть была быстрой и холодной. Вскоре у темноволосого эльфа, на шее весел клык. Клык того самого лютоволка, а из глаз Грога торчало две стрелы и все еще продолжало почему-то звенеть в ушах…

С местью было покончено, оставаться в лесу он не мог. Запах гари ни как не уходил, и каждый раз картина мертвого отца и соплеменников вставала перед глазами. Нужно было уходить, уходить куда угодно. Быть может в город, быть может слава в бою с монстрами докучающими городу прославит клан Эардин еще раз… Ну что ж Брим, нас ждут приключения…