İnsansılar, 4.5 milyon yıl önce Doğu kıtasının merkez güneydoğusundaki primatlardan ayrılmaya başladı. Bilvodan’lar 4.5 milyon, Vdalronk’lar 4.2 milyon, Tukrimon’lar 4 milyon, Shanorach’lar 3.8 milyon, Jayen’ler 3.1 milyon, Erünrim’ler 2.2 milyon, Mustavorok’lar 1.9 milyon yıl önce ayrıldı. Vdalronk kolunu oluşturanlar güneye doğru göç etti. Orada sucul primatlara evrildiler. Shanorach’lar, batmadan önce Onulorp’la aralarındaki adalardan geçiş yaptılar ve 3.6 milyon yıl önce geçtikleri adalar büyük oranda sular altında kaldı. 3.2 milyon yıl önce Vdalro adasıyla Doğu kıtası arasındaki alçak uzun bir kara parçası tektonik hareketlerle suyun altına gitti. Bu yaşanmadan önce geçebilenler Vdalro adasında Vdalronkları oluşturdu, yaşandıktan sonra Vdalro hem Onulorp’tan hem Tukrim’den koptu. 2.8 milyon yıl önce Jayena’yı Onulorp’a bağlayan adalar suyun altında kaldı. 2.4 milyon yıl önce Dragzyne’a varan erken insansılar, buzul döneminde suların alçalmasıyla açığa çıkan karaları kullanarak Erüngar adasına ulaşmayı başardı. Bu kolun Dragzyne’da kalan kısmı çok egemenlik kuramadı. Asıl insanlar yakın çağlarda geldiğinde Erken Dragzyne yerlilerini öldürüp yok ettiler. 2.2 milyon yıl önce, Erüngar’a ulaşan insansılara yardımcı olan buzul çağından sonra aradaki kara bağlantıları koptu ve zamanla sular alçalınca bile ortaya çıkmayacak biçimde aradaki adalar alçaldı. 1.9 milyon yıl önceyse insanların daha kuzeydeki bataklık bölgesine(Mustavorok) göçen kolu, Mustavorokluların atalarını oluşturdu. O bölgede yalıtılmış biçimde evrimleştiler. MÖ 150 bin yıllarına dek iyice evrimleşip zeka geliştiren insan türü milattan 50 bin yıl öncesine dek doğu kıtasına iyice yayıldılar ve avcı toplayıcı olarak geçinmeyi sürdürdüler. MÖ 35 binde Timbara, MÖ 22 binde Nyrokos adasına, MÖ 20 binde Dragzyne’a geçtiler. MÖ 24 binde Hefkirin’e ulaşan kol, MÖ 16 binde Güney ana kıtasına varıp oradan kuzeye doğru yayıldı. Nyrokos üzerinden MÖ 15 bin yılında Kuzey ana kıtasına varan kol da kuzeye ve güneye doğru yayıldı. Farklı bölgelerde değişiklik göstermekle birlikte tarım çoğu uygarlıkta MÖ 10-5 bin yılları arasında öğrenildi. MÖ 2500 dolaylarında, Onulorp kıtasının batısında kıyı şehir devletçiklerinin birleşmesiyle ilk devlet kuruldu. Doğu kıtasının batı yakası ve Nyrokos’un güneydoğusunda yakın zamanlarda MÖ 2500’lerde çivi yazısı bulundu. Buradan gören tüccarlar zamanla Kuzey Sideranz ve Timbara’ya götürdü.

- - - Çağlar

MÖ 2500 öncesi : Tarih Öncesi Çağ

MÖ 2500-1500 : Erken Tunç Çağı

MÖ 1500-1000 : İleri Tunç Çağı

MÖ 1000-Milat : Demir Çağı

0-699 : Kutsal Çağ (Polmana İmparatorluğunun yıkılmasıyla bitti)

-- -- -- Ülkeler tarihçesi

MÖ 2500 – Onulorp’un batısında ilk devlet Browun-Mun devleti, demirin keşfinden önce kuruldu. Batısındaki iki şehir devletinin de birlik kurmasıyla Yarin-Gerul devleti kuruldu. Ancak 2000’e gelmeden Browun-Mun tarafından yutuldu

MÖ 2000 – Onulorp’un güneybatısında 5 devlet daha ortaya çıktı. Tuawin, Masorgakin, Pelhelun, Usnudo, Zuadeznon. Usnudo devleti, 1500’lere gelmeden Masorgakin tarafından yutuldu. Kiap yarımadasında ise Yaget şehirler federasyonu kuruldu. Tuawin’in doğusundaki küçük devletçikler Tuawin’e katıldı. Nyrokos krallığı Nyrokos’un güneyinde, Gökkulu(Servant Of Sky) krallığı Nyrokos’un doğusunda, Yurmaden devleti Nyrokos’un batısında kuruldu. Kuzey Enorem kıyılarında Hibian devleti kuruldu

MÖ 1500 – Hibian ve Yurmaden yıkıldı. Browun-Mun ikiye bölündü Kuzey ve Güney olarak. Batıdaki toprakları Tuawin tarafınadan ele geçirildi ve sonra orada Gihitosuk diye genel adlandırılan şehir devletleri oluştu. Simar gölü çevresindeki topraklarda Upajar krallığı kuruldu. Pelhelun dağıldı. Zuadeznon’un içinden Onges-Cho çıktı. Nyrokos Krallığı, Gökkulu krallığını savaşta yendi ve Doğu Nyrokos’ta daha kopuk şehir devletleri kuruldu. Yurmaden’in yerine Enclork ve Vinomia kuruldu. Doğu kıtasında eskiden “Batı dünyası” olarak adlandırılan adaya artık “Nyrokos” denmeye başlandı. Onulorp’un birçok toprağında küçük küçük kabile devletleri kuruldu

MÖ 1250 – Timbara kıtasında ilk devletler kurulur : Duondualk Şehir Devletleri, Serinevavoi, Onigmezia, Elanhusa ve Terzipok. Masorgakin yıkıldı. Yerine Zagistot kuruldu. Tuawin, Kuzey ve Güney Browun-Mun, Gihitosuk ve Upajar yıkılır. Tuawin’in yerinde Hinksap ve Horanoz devletleri kuruldu. Ulu Nyrokos krallığının biraz kuzeyinde Invorx devleti kuruldu. Zuadeznon krallığı, doğuya doğru yayıldı. Kuzey Ana Kıtasının merkezindeki Unebrax yarımadasının kuzeyinde Schutawn krallığı kuruldu. Unebrax’ın güneyinde ve batısında merkezileşmemiş şehir devletleri öne çıktı. Ksezlonc krallığı kuruldu. Onun dışında dağınık Milensor krallıkları ve Kuzey Kresfon kabileleri vardı. Milensor krallıklarının en güçlüsü Ovieron idi. Ulu Nyrokos, Enclork ve Vinomia’yı yenip yıktı ve topraklarının da ötesine dek ele geçirdi adaya büyük oranda egemen oldu. Daha batı Nyrokos’ta ise Diryalost kuruldu. Dragzyne adasının güneybatısında Tarara Kursunchko kuruldu(-ko = -lığı). Nirunjot, Baselbey, Parizm, Tenk, Girk, Hirtepe, Dore, Ohukho kuruldu

MÖ 1000 – Lobord devleti kuruldu. Schutawn yıkıldı ve Unebrax yarımadasının çoğu bağımsız şehir devletlerine büründü. Ksezlonc yıkıldı. Feroios kabileleri güneyde birleşip doğuya akınlar düzenlediler. Petoa ve Omishel devletleri kuruldu. Milensor-Luberien bölgesi merkezi bir devletten yoksun küçük devletlerle varlığını sürdürdü. Kuzeydeki Kresfon kabileleri uzun süre birleşmediler. Ruwmano adasında Putsura’nın ilk devleti Anhorr kuruldu. Parizm, Horanoz, Nirunjot, Hinksap, Tenk, Zuadeznon, Dore, Hirtepe yıkıldı. Vakis-char, Tegsoget, Onyerba, Gernorish, Ofuaren, Arimofus, Lagurg, Binoz kuruldu. Zuadeznon’un doğusunda Uganemot krallığı kuruldu. Duondualk’ın doğusu bir krallık olarak birleşti ve doğuya yayıldı. Batıdaki şehir devletleri ise daha bağımsız kaldı. Onigmezia ve Elanhusa yıkıldı. Mindovoy ırmağının aktığı verimli bölgede Nyengogo Hanımlığı(Ladydom) kuruldu dünyadan yalıtık biçimde. Ulu Nyrokos’un güneybatısında ve Zrits adasında Gonzhark krallığı kuruldu. Diryalost yıkıldı ve yerine Yoprenta ile Kerg krallıkları kuruldu. Elanhusa ve Onigmezia yıkıldı. Serinevavoi’nin kuzeyinde Terzipok krallığı kuruldu.

MÖ 750 – Ofuaren, güneye doğru ilerleyip Lagurg ve Uganemot’u yok etti. Ardından kendisi de yıkıldı. Ohukho, Vakis-Char, Tegsoget, Onyerba, Baselbey, Binoz, Gernorish, Ofuaren, Zagistot, Girk, Lagurg, Uganemot, Arimofus yıkıldı. Doğuda, “Zenhoyza Devletleri” denen küçük küçük birliksiz devletler bütünüyle yönetim sürdü. Uvindu, Tandiyin, Gidinued, Yvumed, Vavurecho, Borgsale, Zencharik, Putpols kuruldu. Kerg, Yoprenta ve Gonzhark yıkıldı. Topraklarını bir süre Nyrokos krallığı yönetti. Nyrokos’un doğusundaki Olepek’ler ayaklanıp bölündü. Bundan cesaret alan batıdaki Tsamaret’li Yurox’lar da Nyrokos’a başkaldırıp devlet kurdular. Nyrokos, Sibuns adasına ve yanındaki iki adaya yayıldı. Jodurk, Ajelanch, Pesidarna, Heyulam krallıkları kuruldu. Tarara Kursunchko biraz bölgesine yayıldı. Lobord yıkıldı. Higornia, Fogorena, Taruntor, Mestoprium, Efroshe, Laredno, Hetrakesk, Folwia krallıkları kuruldu. Güneydeki Dunn kabileleri, Efroshe’nin daha kuzeye ilerlemesine engel oldu. Idarc bölgesinde Aswermund krallığı kuruldu. Kuzeyde ve Güneyde iki Feroios devleti kurulurken aradaki kabileler ayrı ayrı yaşayıp nadiren birlik kurdular. Güneyde Rexerne ve Deledors krallıkları kuruldu. Tisparla’nın kuzeyinden başlayan bir yönetici, teker teker şehir devletlerini kendine bağlayarak batıya ilerledi ve Tisparla kuzey kıyı çizgisi boyunca Bibigartus krallığını kurdu. Duondualk ve Terzipok yıkıldı. 2 devlet ortaya çıktı : Kalyertii ve Munfur Andan. Kalyertii’nin batıda ve güneyde kendine katamadığı şehirler bağımsız kaldı. Serinevavoi de kuzey Timbara’yı tümüyle yönetemedi. Anhorr devleti yıkıldı ve yerine Kurpam adasında Keleb, Ruwmano ve Gilenz adalarında Yibdir devletleri kuruldu

MÖ 500 – Pesidarna, Jodurk ve Heyulam; Tandiyin ve Vavurecho’nun saldırıları sonucu yıkılır. Uvindu, Ajelanch’ı yıkar. Biraz toprak almayı başarır ve kalan topraklarda yeni üç devlet ortaya çıkar : Jegelgalud, Shotura ve Grosutwu. Yvumed, Putpols’un güney topraklarını ele geçirmeyi başarır. Zencharik yıkılır ve topraklarında şehirlerin valileri bağımsızlık ilan eder(Yıkık Zencharik Valilikleri). Birçok küçük ada ise herhangi bir devletin yönetiminde olmaz. Borgsale, Putpols yıkılır. Zenghoyza bölgesinin batısında yıkılan devletlerin yerini küçük krallıkların oluşturduğu iki federasyon alır : Buamdo ve Rilkurt. Ayrıca Arebel ve Pisat Akun adalarında da bağımsız krallıklar ortaya çıkar. Kalyerii krallığı yıkılır ve 2 krallığa ayrılır : Zerondar ve Mabingat. Munfur Andan, Serinevavoi’den; Adalt, Rispil, Kermon, Chuslio, Doğu Erom adaları ve biraz toprak kapar. Ardından kuzeydoğu topraklarında küçük özerk devletçikler kurulur ama Munfur Andan’a bağlı biçimde. Serinevavoi yıkılıp ikiye ayrılır : Pesperap ve Dilkoriva. Zenghoyza’nın güneydoğusunda çevresini kendisine bağlayabilen bir yerel bey, Chuvun Dilora devletini kurar. Onun doğusunda ve kuzeyinde ortaya çıkan 2 devlet de Omand ve Zardun olur. Tsamaret krallığı, kuzeye iyice yayılıp adanın kuzeyini ele geçirir. Olepek halkını Nyrokos önce yener. Ardından iç karışıklarla parçalanan Nyrokos krallığı, Olepekteron krallığı bağımsızlığını aldıktan sonra tüm yerel valilerin bağımsızlığını ilan ettiği bir kargaşaya girer. En batıdaki valinin üstün gelişi sonucu güneybatıda birkaç şehir aynı sancak altında toplanır ve Uvserlex krallığı kurulur. Gokrazno adasında ise “Gokrazno Devleti” kuruldu Nyrokos kıtasından bağımsız biçimde. Chimiyan, Barnokal ve Genherkar adalarını kapsayacak biçimde ise Unskorg Devleti kuruldu. Bibigartus yıkıldı ve 4 devlet kuruldu : Merogon, Exartel, Ruon ve Abdent. Merogon’un güneyinde henüz tam bir devletleşme geçirmeyen Vrespon ve Brezart’lar, bağımsız ve daha ilkel kabileler olarak yaşamayı sürdürdü. Rexerne, Laredno, Taruntor, Omishel, Fogorena, Hetrakesk, Efroshe, Mestoprium, Folwia, Kuzey Feroios ve Güney Feroios yıkıldı. Ternidia, Pregestre, Caulbon, Sewanlia, Irtiza kuruldu. Irtiza’nın güneydoğusundan başayarak yükseklerde küçük Renelzar devletçikleri kuruldu. Higornia yıkıldı. 8 devlet kuruldu : Lexxes, Krisbon, Denchard, Odartel, Netegas, Tondins, Temiling ve Brezex. Aswermund, doğudaki topraklarını yitirirken iyice batıya yayıldı. Putsura adaları, Merogon ve Zerondar işgaline uğradı. Nyengogo hanımlığı, biraz çevresine yayıldı. Güneyinde Reniol devletçikleri, kuzeyinde Feroios devletçikleri kuruldu. Güney Sideranz’ın en doğusundaki verimli bölgede Hugazunt devleti kuruldu. Batısındaki adalarda da Takharad Devleti kuruldu. Tarara Kursunchko, biraz daha yayıldı. Tüm devletler, yakınlarındaki birçok adaya yerleşti ya da ele geçirdi. Jegelgalud’la ticaretleri sırasında Nyrokos adasının varlığını öğrenen Tarara’lı Dragstar’lar, batıya gidip bulmaya çalışırken yanlışlıkla Erüngar’a geldiler MÖ 631 yılında. Aralarındaki kısa bir çatışmadan sonra gemilerle yurtlarına dönüp buldukları yeni adayı bildirdiler ve böylece insanlık Erünrim’lerle tanıştı. Hefkirin’in kuzeyinde, dünyadan kopuk bir “Erken Kabileler Birliği” kuruldu.

MÖ 250 – Unskorg ve Gokrazno yıkıldı. Usverlex, Nyrokos adasında daha çok toprağı kendine katmayı başardı ve Tsamaret’ten de toprak ele geçirdi. Olepekteron da bağımsız Nyrokos valiliklerinden biraz ele geçirdi. Tsamaret ve Olepekteron, kuzey adalarına biraz daha yayıldı. Kalan Valiliklerin çoğunu, yeni ortaya çıkan Versezhe Krallığı topladı. Sibuns ve Chimiyan adalarını ise MÖ 317’de kurulan Köpekbalığı Şövalyeleri Tarikatı yönetimlerine aldı. Tarara Kursunchko, Dragstarları toparlayıp Doğu kıtasına seferlere başladı ve kuzeybatısında vergi alıp yağmaladığı egemenlik bölgesini kurdu. Gidinued , Yvumed, Arebel, Pisat Akun devletleri yıkıldı. Yerlerine Aldeleg, Qurdaleng ve Lespopera kuruldu ve adaları ise Chuvun Dilora ele geçirdi. Kuzeyinde Fepsarya kuruldu. Aldeleg’in kuzeyindeki Amtarn bağımsızlığa kavuştu ve Gristan Krallığı kuruldu, ardından Arunzh ve Teyosho adalarını da ele geçirdi. Vavurecho ikiye bölündü Kuzey Güney olarak. Uvindu yıkıldı. Rilkurt, Buamdo ve Zenghoyza’daki devletçikler ya yıkıldı ya birleşti ve bölgede büyük merkezi devletler kuruldu. 5 yeni devlet kuruldu : Detimonba, Yaburdan, Illema, Saptan, Yenkropa. Yaburdan’ın kuzeyindeki küçük devletçikler birleşmedi. Chuvun Dilora’nın doğusunda da küçük devletçikler kurulup ayrıldı. Zardun devleti yıkıldı. Omand krallığı küçük kaldı. Mustavorok bataklığındaki Mustavoroklu köyleri, dışarıdan gelen işgal baskılarına karşı birleşti ve Mustavorok Köyler Birliği’ni kurdu. Güneybatısında Mustavorok Krallığı kuruldu Mustavoroklu yerel güçlü biri tarafından, batıdaki insan devletlerini örnek alarak. Zardun’u yıkarak kurulan devletle birlikte bölgede bir sürü yeni devlet çıktı ve Doğu kıtasının doğusu da devletleşme süreci geçirdi : Unda Balara, Ağaç Ana Tarikatı(MÖ 314), Hopuf Emol Dagnen, Zregepum, Rimgush, Keljemuen. Shotura ve Grosutwu biraz genişledi. Jegelgalud yıkıldı, Kelmelud krallığı ve Andarin krallıkları(küçük küçük krallıkların birleşimi) kuruldu. Exartel krallığı bölgesindeki çoğu yeri ve Putsura adalarını ele geçirdi. Batısında küçük devletler kuruldu. Ruon yıkıldı, Abdent yalnızca küçük bir toprağa sıkıştı. Deledors, Brezex, Netegas yıkıldı. Tondins ve Odartel güçlenip bölgeye yayıldı. Pregestre ve Sewanlia yıkıldı. Pregestre’nin batısını Irtiza aldı, kalan topraklarda Nelboron Krallığı kuruldu. Aswermund yıkıldı ve topraklarını Denchard ile Lexxes işgal etti. En batı topraklarını ele geçiremediler. Denchard, batıya doğru yayılmayı sürdürdü ve iyice genişledi. Krisbon güneyden daraldı. Kuzey ana kıtasının kuzeyinde 2 devlet ortaya çıktı : Gurdalad, Fiwebt. Provach ve Dunn kabileleri ise devletleşmeden kabileler olarak yaşamayı ve arada güneyle savaşmayı sürdürdüler. Bermak’taki geyikli göçebe savaşçılar devletleşmeye başladı ve 4 devlet kurdular : Orditin, Jerdelor, Spernot, Murntark. Kuzeyden daha uzaktaki göçebeler, bağımsız boylar olarak yaşamayı şimdilik sürdürdü. Qarkartuk devleti, Güney ana kıtanın doğusunda kuruldu. Takharad, Hugazunt ve Nyengogo bölgelerinde yayıldı. Dilkoriva, Munfur Andan ve Zerondar yıkıldı. Yerlerine Krogoman, Tiensola ve Darketan kuruldu. Krogoman’ın güneyinde ise Batı Timbara devletçikleri vardı. Tarara’nın doğusunda Burdoskon Kursunchko kuruldu. MÖ 304’te Keljemuen’den yola çıkıp Hopuf Emol Dagnen’e varmaya çalışan gemiler, Jayena adalarına vardı yanlışlıkla. Böylece Jayen’leri tanımış oldular. Yerli Jayen’ler kendilerinden genelde kaçıp pek saldırganlık göstermediği için gemilerine geri binip önce Hopuf Emol Dagnen’de sonra Keljemuen’e gördüklerini anlattılar. Hefkirin’deki Erken Kabileler Birliği, çıkan anlaşmazlıklar sonucu doğu ve batı taraflarına ayrılıp sürekli bir çatışmaya girişti. Gokrazno, Klayir ve Semfivae adalarını kapsayan Oranzux Krallığı kuruldu

MÖ 2 (Kanlı Gök Savaşından hemen öncesi) – Oranzux krallığı yıkıldı. Gokrazno adasında 2. Gokrazno devleti kuruldu, Klayir ve Semfivae adası Versezhe yönetimine geçti, Kardeş ve Yavru Semfivae adaları ise Semfivae liman devletçikleri olarak yönetimlerini sürdürdü. Ağaç Ana Tarikatı, Keljemuen Kraliçesiyle anlaşıp MÖ 208’de onun egemenliğini tanıdı. Unda Balara’nın batısında Drigiuk Kraliçeliği ortaya çıktı ama kendisi de Hopuf Emol Dagnen’i işgal etti. Omand yıkıldı. Lubugos adalardaki Anaerkil avcı kabileleri, kıtalıların boyunduruklarına karşı koydu ve Lubugos Hanımparmağı Adalarında birlik oldular. Mustavorok Krallığı, biraz Yaburdan İmparatorluğundan toprak aldı. Biraz da kaba güç ve baskı ile Mustavorok Köyler Birliğinden. Onlara kendi saltanatını dayatmaya çalıştı, MKB ise köyler arası demokrasiden vazgeçmedi. Dış dünyaya kapalı bataklıkları sayesinde işgale uğramadılar. Tandiyin, Vavurecho, Yenkropa ve Grosutwu yıkıldı. Yerlerine 4 devlet kuruldu : Aimazen, Huanchu, Satre Qupt, Undiyun. Fepsarya, çevresindeki devletlere toprak yitirip küçüldü. Lespopera biraz genişledi. Aldeleg, Qurdaleng’in çoğu toprağını aldı ve ondan geniş oldu. Shotura krallığı, genişledi ve Lurkuche adasını ele geçirdi. Dragzyne’da farklı savaş beyleri arasında ayrışma oldu ve 5 beyin yönetimi ortaya çıktı : Tarara, Krilnir, Yardnak, Sruznit, Burdoskon. Bu karışıklıklar nedeniyle Onulorp’un kuzeyinde güçten düşüp kalıcı asker bulundurmaktan vazgeçmek zorunda kaldılar ancak yine de geçici uğrayıp yağmalamayı sürdürdüler. Bölgede kalan bir Dragstar savaş beyi, yerlileri de ikna edip kendi yönetimini “Purturniv Kursunchko” kurdu. Arumata’nın kuzeyi pek devletleşmeden geçmedi. Kuzeye yakın kısımlarda şehir devletçikleri gelişti. Akternaj adalarının yakınında gelişmiş bir devlet bulunmadığı için nadiren denk gelen gemicilerle ticaret ve etkileşim dışında işgale uğramadı ve devletleşmedi. Usverlex ve Olepekteron, öbür iki devlete toprak yitirdi. Olepekt’ler kendi aralarında savaştığı için Olepekteron kuzey ve güney olarak ikiye bölündü. Usverlex, dağlık bölgelere de yayılıp dağ köylerini vergiye bağlamayı başardı. Murntark beyliği kuzeyden yitirdiği toprakları güneyle telafi etti. Qarkartuk devleti batıya ve güneye genişledi. Batısında Argafhas devleti kuruldu. Spernot beyliği, Bermak bozkırının egemen gücü oldu ve çok genişledi. Nelboron ve Caulbon krallığıklarından da toprak aldı. Jerdelor biraz güneye ve Merogon topraklarına yayıldı. Irtiza krallığı, Bermak bozkırının batı kıyısından güneye inerek ele geçirdi. Orditin beyliği yıkıldı. Bozkırda 3 beylik kuruldu : Armatun, Ergork, Turbasacha. Hugazunt ve Nyengogo devletleri yıkıldı. Muhtagdak, Qermerten, Mudandoy, Lephik devletleri kuruldu güney ana kıtada. Hefkirin’in kuzeyi, Krogoman krallığı, Muhtagdak ve Qermerten devletleri tarafından işgale uğradı. Yerli kabileler, teknoloji yokluğundan ötürü karşı koyamadı. Darketan krallığı, Mabingat krallığını yıktı ve onun toprakları ile adanın tüm güneyini ele geçirip yerleşti. Krogoman krallığının kuzeyinde Yerlint Krallığı kuruldu. Pesperap Krallığı biraz güneye genişledi ve kuzeyindeki adaları aldı. Temiling Krallığı yıkıldı ve çoğunu Tondins İmparatorluğu işgal etti. Tondins, Umenla’daki yerlileri kendisine bağladı. Ternidia krallığı güneyde daralırken kuzeyde genişledi. Krisbon krallığı yıkıldı ve Lexxes ile Denchard tarafından işgal edildi. Kuzey Sideranz’ın kuzeyinde Provach’lar tarafından Provach krallığı kuruldu. Gurdalad krallığı güneyde Denchard’dan toprak kopardı. Fiwebt, Gurdalad’dan 1 şehir almayı başardı. Exartel’in doğusunda Polmana Krallığı yerel soyluların başkaldırısıyla MÖ 89’da kuruldu ve güney Putsura adalarını da biraz aldı. MÖ 249’da Shanor adası keşfedildi ancak Onulorp’un doğusu gelişmemiş bir bölge olduğu için ele geçirecek gemi güçleri yoktu. MÖ 185’te doğu Dragzyne’dan yola çıkan gemiciler, Bilvodia adasını keşfetti. Onlardan bağımsız biçimde MÖ 160’ta Kuzey Arumata’dan kaşifler de aynı adaları buldu. MÖ 154’te Vdalro adasını keşfeden insanlık yavaş yavaş onları tanımaya başladı. Başlarda birkaç küçük çatışma olsa da Vdalronkların denizdeki üstünlüklerini ve fiziksel güçlerini gören insanlar, işgal etmeye yeltenmedi. MÖ 112’ye dek Vdalro’nun varlığı bilgisi yayılıp Timbara’ya ulaştı. Vdalro’yu keşfetme amacıyla yola çıkan gemiler, Tukrim adalarına geldi ve Tukrimon’lar keşfedilmiş oldu. Darketan krallığı bu yeni toprakları ele geçirmeye başladı

Kanlı Gök Savaşı ve Vdalronk İstilası ---

4 ay – Darketan devletinden Senabio’lar, MÖ 2’de bir gece baskını saldırısıyla kutsal göktaşını çalıp gemiye koyup kaçtılar ve bunu öbür devletlerden gizli tuttular. Aşırı sinirlenen Vdalronklar, insanlardan 152 yılda öğrendikleri biraz gemi bilgisi, evcil Yorrbakh’lar ve doğuştan gelen yüzme becerileri sayesinde Darketan gemisinin yöneldiğini gördükleri Onulorp’a yola çıktılar. Puaraza denizindeki küçük küçük birçok adaya ve Kasbus adalarına da uğrayarak ilerlediler. Bu adaların birçoğunda yaşayan insansı yoktu. Küçük insan yerleşkeleri olanları da yakıp yıkarak geçtiler ve adalarda kısaca dinlenip yolculuğu sürdürdüler. Chuvun Dilora’nın Mi Hamu adasına 4 bin Vdalronk ile 17 gün sonra ilk adımı atıp adadaki küçük köyleri kasabaları arayıp yağmaladılar. Ardından kıtaya geçip karşılarına ilk çıkan kıyı şehri olan Oyimbida’ya saldırdılar. 200 kişilik garnizon, duvarları olmayan bu kıyı şehrinde pek dayanamadı. Vdalronk’lar şehri didik didik arayıp içinde yaşayan herkesi katlettiler. Bu katliamın izi öyle kaldı ki sonraki yüzyıllarda bile şehre yerleşmediler ve yıkıntı olarak kaldı. Buradan sonra batıya ilerleyip Lebadel’i de yağmaladılar. Kendi adalarında tunç çağına gelmişlerdi. İnsanlıkla tanıştıktan sonraki 152 yılda demir işlemeyi de öğrendiler. Kendi adalarındaki bol bakır ve kalay yatakları sayesinde tunçtan silahları vardı. Chuvun Dilora ise 4 bin kişilik ordusunu kuzeyde tutuyordu. 2 yıl önce Fepsarya ve Drigiuk’a karşı savaşmıştı. 3 devlet de çokça yitim verip yoruldu. Ayrıca Yon Manidi – Hertara – Lebadel üçgeni içinde çıkan bir salgın hastalıktan ötürü insanlar güçsüz düşmüştü. Dunja ovası içinde de 3 yıldır kıtlık vardı. Bunca nedenden ötürü güneyden bir saldırıya hazırlıklı değildi. Kendileri Chuvun Dilora’ya saldırınca bunun daha haberini almamış olan Fepsarya ve Drigiuk da bilmeden Chuvun Dilora’ya saldırdı. Lebadel şehrinin haberi ulaştığında Chuvun Dilora ordusu, güneye doğru ilerleyip toplanacakken Fepsarya ve Drigiuk saldırısına yakalandılar. Bu nedenle hızlıca çöken Chuvun Dilora’dan sonra sıra Fepsarya ve Drigiuk’a geldi. Acele biçimde yeni gemiler yapan ve Bagkhtu yarımadasında toplanan Vdalronk’lar, ilk varıştan 9 gün sonra 3 bin Vdalronk’u daha Onulorp’a getirdi. Qirtipaz ve Husneyja’yı da ele geçiren Vdalronk’lar, 5 bin kişilik Fepsarya ordusuyla karşı karşıya geldi. İlk kez gördükleri bu yaratıklar karşısında korkuya kapılan Yawaru askerleri, sayıca üstünlüklerine karşın bozguna uğradı. Bu kez Fepsarya Vdalronk’larla savaşırken Yaburdan Fepsarya’ya saldırdı. Birlik kurmak yerine bundan yararlanmaya çalışıp birbirlerine saldıran insanlık sayesinde kendi içlerindeki anlaşmazlıkları bir kenara bırakan Vdalronk’lar çok hızlı ilerledi. Chuvun Dilora’yı tümüyle işgal edip yıkıp, Drigiuk ile çatışmaya başladılar. 3. Ayda Varibda şehrinin 400 kişilik garnizonunu ve alçak duvarlarını aşıp ele geçirdiler. Saptan’ın sınırına dayandılar. Geçtikleri yerlerde çokça katliam yaptılar. Yerli ordular ve hatta bazen köylüler karşı koymaya çalışsa da başaramadılar. Chuvun Dilora’nın kalan topraklarındaki yerleşkeler, Yaburdan İmparatoruna bağlılığı kabul ettiler. Gili Eluan adasını da ele geçirdiler ve Pisat Akun’a da birlik geçirip yerel kasabaları yağmalayarak ilerlemeye başladılar. Karaya ayak basıştan sonra 3 hafta içinde Vdalronk’ların haberi tüm Chuvun Dilora topraklarına yayılmıştı bile. İnsanlar kasabalarını ve şehirlerini bırakıp uzağa göçmeye başladı. Vdalronk’lar ise harıl harıl çalışmayı sürdürüp daha çok yeni gemi yaptılar ve sürekli kendi adalarından Onulorp’a yeni savaşçılar taşıdılar. 4 ayın sonunda Onulorp’a toplam 22.000 Vdalronk taşınmıştı, 4 bin tanesi savaşlarda öldü ve 18.000 tane kaldı. Mi Hamu adası ana üsleri gibi oldu ve destek birlikler oradan kıtaya geçti

8 ay – Fepsarya’ın çoğu, Saptan’ın tümü, Drigiuk’un güneyi ve Renalaf yarımadasını da ele geçirdiler. Noydi şehrinin güneyinde Drigiuk ordusu tarafından yenilip püskürtüldüler ve Magyurno dağları tarafından durduruldular. Fepsarya kralı, Vdalronk’ları kalan son gücüyle karşılarken savaşta öldü ve yenildi. Kuzeye kaçan insanlarla birlikte yıkık ve düzeni bozulmuş bir krallık kaldı. Juguna, Forip, Hertara şehirleri düştü. 5. Ayda Yaburdan ordusu ilk kez Vdalronk’larla karşı karşıya geldi. 9 bin kişilik Yaburadn ordusu, 6 bin Vdalronk ile savaşırken askerler korkuya kapıldı ve ordu düzeni bozulup kaçmaya başladılar. 5 bin asker sağ biçimde kaçmayı başardı. Kalan devletler geç de olsa bunun kendi çıkarlarına kullanabilecekleri küçük bir olay olmadığını fark etti ve kıyamet gibi görmeye başladılar. Yaburdan; aldığı yenilgiden sonra Illema, Aimazen ve Huanchu krallıklarını 6. Ayda ikna edip ittifak kurdu. Başta batı dünyası pek önemsemiyorken Yaburdan İmparatorluğu ve Illema krallığından gönderilen elçilerin “eğer biz düşersek bu yaratıklar kıyameti getirir” söylemlerinin ikna edebilmesi sayesinde Onulorp’un batısındaki çoğu ülke, Pesperap, Darketan devletleri ve Köpekbalığı Şövalyeleri Tarikatından destek ordu birlikleri 7. Ayda gönderildi. Vdalronk’lar yağmaladıkları köylerdeki besinleri de yiyip üstüne yer yer öldürdükleri insanlara yamyamlık bile yaptılar. Yine de daha önce bu tür kapsamlı bir savaş deneyimleri olmayan Vdalronklar, genişçe bir bölgeye de yayılmanın sonucunda afalladı. Kendisini kalesine kapayan yerel beylerin kalelerini kuşatsalar da birçoğunda başarısız oldular. Batıya ilerledikçe karşılaştıkları daha gelişmiş savunmalar onları epeyce yıprattı. Vdalro adasından daha çok asker getirdiler. Aynı zamanda bu süreçte ele geçirdikleri toprakların her yerini aramaya çalıştılar Kutsal Göktaşı için. Özellikle soyluları ve komutanları sorgulayıp bilgi alamayınca öldürdüler. 8 ayın sonunda Doğu kıtasında bulunan Vdalronk birlikleri 32.000’e dayandı. Yitimleri ise yaklaşık 13 bin kadardı. Birtakım kalelerdeki beyler, çevresinde yoğunluğu azalan Vdalronk birliklerine kaleden çıkıp saldırsa da pek kalıcı bir yengi alamadılar. Birçok bey ise kalesinde yemek stoğu ile tehlikenin geçmesini beklemeyi yeğledi.

12 ay – Yerel yerel direnişler ve birkaç özgüvenli güçlü kale yöneticisinin çıkıp savaşması sonucu birtakım yerler kısmen kurtuldu. Fepsarya’nın yıkık topraklarını Zregepum, Drigiuk ve Yaburdan paylaştı. Keljemuen, Yaburdan’ın hatasına düşmeyip destek ordu yolladı. 4. Ayda Nyrokos’a gelen haberler 6. Ayda Tondins üzerinden Tisparla’ya dek yayıldı. Özellikle dindar vaazlar ve propagandalar sonucu Batı Ana kıtasındaki birkaç krallık da bunun kutsal bir savaş olduğuna ve yardım etmeleri gerektiğine ikna oldular. Narloth’taki Alevtapar tapınağı, 8. Ayda kutsal sefer duyurdu. Doğuda insanlığı yok etmek için geldiğini düşündükleri bu yaratıklara karşı savaşmayı kutsal bir görev bildiler. Abstorel’ler arasında da tanrıların bir sınavına karşı görev olarak görülmeye başlandı. Exartel imparatorluğu ise Tondins öncülüğünde ikna olan imparator ile hem doğu dünyasını daha çok keşfetmek hem de bu kutsal seferde pay sahibi olmak için sefere katıldı. Versezhe, Exartel, Polmana, Semfivae, Gokrazno, Tondins, Abdent, krallıklarından “Milat Seferi”ne destek birlik gönderildi. 9. Ayın sonunda yola çıkan batılı birliklerin tümünün Onulorp’a varması 11. Ayın sonunu buldu. Yerlint, Usverlex, Krogoman, Dragzyne, Purnitiv, Kelmelud, Olmekuhn gibi yerlerden ise destek gelmedi. Aldeleg, Qurdaleng, Lespopera, Undiyun, Detimonba, Satre Qupt, Shotura’dan toplam 20 bin; Pesperap ve Darketan’dan toplam 4 bin; Versezhe’den 3 bin, Köpekbalığı şövalyeleri, Gokrazno ve Simfivae’den 3 bin; Tondins, Abdent, Polmana, Exartel’den toplam 12 bin asker yollandı. Huanchu, Aimazen ve Illema 14 bin kişilik ordu yollarken Yaburdan tek başına 15 bin kişilik ana ordusunu öne sürdü. Tüm birlikler varıp birleştiğinde, o sürede geçen yitimlerle birlikte Sapur şehrinde 12. Ayın sonunda 65(geçen sürede 6 bin asker, doğu Yaburdan’da öldü) bin askerlik kocaman bir milat seferi ordusu kuruldu. Ayrıca Yaburdan, durumun kritikliğinden ötürü birçok köylüyü de güçsüz silahlarına ve savaş eğitimleri bulunamamasına karşın asker olarak aldı ve 10 bin kişilik bir ordu da oradan kurdu. Batıda toplam 75 bin kadar asker oldu böylece. Drigiuk 7 bin, Unda Balara 6 bin, Keljemuen 1000, Zregepum 4 bin kişilik ana ordularıyla doğuda 18 bin kişi Vdalronk’larla savaşıyordu. Vdalro’dan ise bu 4 ayda 20.000 kişi daha geldi. Ölenlerle birlikte 40 bin kadar Vdalronk kaldı Onulorp’ta. Bunca Vdalronk ile gelişmemiş iletişim ağı, besin sıkıntısı, geniş alanda birçok devlete karşı savaşmak, teknolojide gerisinde kaldıkları batılı Onulorp ülkeleri kendilerini çok zorluyordu artık. Forip, Juguna, Hertara, Yon Manidi kurtuldu istiladan

12-16 arası son 4 ay Vdalronkların ele geçirdikleri bölgelerdeki ayaklanmalar da iyice alevlendi ve odaklarını yalnız sınırdaki saldırıya vermelerini engelledi. Yaptıkları araştırma soruşturmalar sonucunda kutsal göktaşı ile ilgili bilgi alamadılar, kaç kişiyi sorgu işkencesinde öldürürlerse öldürsünler. Milat Seferi ordusu aynı anda varamadığı için önceki gelen birlikler, Yaburdan ordusu ile birlikte püskürtme harekatına yardım etti. Destek birlikler geldikçe Milat Seferi ordusu iyice güçlendi ve savaşların boyutu arttıkça arttı. Ancak gelişmiş savaş deneyimi + teknolojisi olmayıp çok geniş bir alana yayılan ve bir yandan da yüzlerce kilometrekarelik alanda soruşturma yürüten Vdalronklar için aynısı geçerli değildi. 12. Aydan sonra 1 ay boyunca sert savaşlar yaşanarak geri püskürtüldüler ve güçleri kırıldı. İki kanattan da kendilerine yoğun baskı uygulandı. İlk ayda yaşanan büyük savaşlar sonucu güçleri kırılınca dirençleri gitti ve geri çekilmeye başladılar. Bu süreçte sonraki ayda çatışmalar az oldu. Güçlerinin daha küçük bir alana yoğunlaşması ve anayurtlarına yaklaşmaları sayesinde biraz daha yardım alsalar bile çok hırpalanmışlardı. 1 ay boyunca geri çekilmelerini yavaşlatabildiler ancak çok işe yaramadı. 2 hafta iki taraf da elinden gelen tüm gücü toparladı. Vdalro’dan yeni Vdalronklar geldi. Kısa bir sıcak dinlenme sürecinin ardından son 2 hafta savaşlar yeniden yoğunlaştı. Merkez ordu kolu, 2 büyük savaş yaşadı. İki taraf da yorgun ve yaralı biçimde son savaş için kıtanın güneyine dek kovalamaca yaşadı. Milattan önceki gün Kanlı Gök Savaşı başladı. İnsanlar 45.000, Vdalronk’lar 30.000 kişiydi. İki günlük savaşın sonunda Milat gününün günbatımında insanlar ezici biçimde kazandı. Savaşın bir noktasında insan askerleri Vdalronk’lardan korkup dağılma tehlikesi geçirirken Polmana kralı Cerstubor, 2500 kişilik ordusuna öyle motive edici bir konuşma yaptı ve kahramanca yönetti ki en önde savaşmalarına karşın daha az yitim verdiler. Onların bu yürekliliğini gören öbür birlikler yüreklenip toparlandı. Kanlı Gök Savaşı’nda 25.000 insan ve 20.000 Vdalronk öldü. Kalan 10 bin kadar Vdalronk, kıtadan tümüyle pes edip yurtlarına doğru kaçmaya yola koyuldu. 45 bin cesedin yığıldığı savaş alanında günbatımının da kızılı nedeniyle insanlar göğü savaşta saçılan kanların boyadığını düşündü ve “Kanlı Gök Savaşı” denmeye başladı. Bu istila boyunca yaklaşık 250.000 de sivil insan katledildi

MS 1 – Savaştan 1 yıl sonra, Vdalronkların kovulduğu çoğu bölgede yeniden işleyen devlet yapıları ayarlandı. Husneyja’ya dek Yaburdan yönetimine girdi batı toprakları. Drigiuk da epeyce toprak aldı. İki tane küçük uydu krallık kuruldu : Debtiof ve Himren. İyice güneydeki yıkık topraklar ise insanların göçmeye korkmasından ötürü yavaş yavaş nüfuslanabildi.

MS 250 – Yaburdan, Illema, Aimazen Kanlı Gök Savaşı sırasındaki yıpranmadan ötürü çöktüler. Rimgush Kraliçeliği çok genişledi ve Keljemuen topraklarının çoğuna çöktü, Zregepum’u da yıktı. Kuzeyinde ise Hisbusra kraliçeliği kuruldu. Unda Balara yıkıldı. Önce topraklarını Drigiuk ve Keljemuen alırken sonradan o topraklarda yeniden bir krallık kuruldu : Nagazuch. Nagauzch, sonradan kuzeye çok genişledi ve Lubugos adalarını da ele geçirdi. Drigiuk yıkıldı ve özellikle güney topraklarında birlik sağlanamadı. Küçük küçük Jivar-Pamunt devletçikleri oluştu. Zenghoyza bölgesi; Yaburdan, Debtiof ve Himren yıkılırken iç savaşlara tanık oldu. Katliamlar üzerine kurulan yerleşkelere uzun süre huzur gelemedi. Birlik de bozulunca tüm Yaburdan ile birlikte merkeziyetsiz yerel yöneticilerle varlığını sürdüren Yawaru-Enji devletçikleri dönemi başladı. Yıkılmadan önce Aimazen, doğuya bir sefer düzenledi ancak kuraklık sonucu ordusu güçsüz düşmüştü. Zregepum ve Drigiuk, yıkılmadan önce birlikte Yaburdan’a saldırıp Zenghoyza bölgesinde egemen olmaya çalıştı. İki taraf da üstün gelemeyip birbirlerini yıprattılar. Huanchu’nun doğusundaki daha az hırpalanmış bölgede ise Girobsa krallığı kuruldu. Mustavorok krallığı, ikiye ayrıldı : Jundehin Mustavorok ve Anglutpa Mustavorok Krallıkları. İki krallık da dışarıya biraz yayıldı. Undiyun ve Qurdaleng yıkıldı, Yusvotekri kuruldu. Detimonba genişledi. Andarin krallıkları yıkıldı, Olmekhun daraldı. Topraklarına Kelmelud ve Shotura yayıldı. Dragstar yağmaları sayesinde kuzeyde güçsüzleşen Kelmelud topraklarında Purnitiv Kursunchko yayıldı. Satre Qupt ve Huanchu sınırları biraz değişti. Aldeleg Krallığı, Gristan’ı ele geçirdi. Dragzyne’da 5 Kursunchko’dan 3 tanesi ayakta kaldı : Yardnak, Burdoskon, Sruznit. Doğusundaki Dragstar kabileleri ise daha bağımsız yaşamayı sürdürdü. Dragzyne’ın daha kuzeylerindeki yerleşkelere de devletleşme eli ulaştı. Sruznit, Akternaj adalarını ele geçirdi. Yardnak, doğudaki iki Erüngar adasında yerleşkeler kurdu. Ancak hem bölgenin çetinliğinden hem Erünrim’lerin iklime uyum sağlamış direnişlerlerinden daha ilerleyemedi. Usverlex yıkıldı, topraklarına Versezhe ve Tsamaret çöktü. Ayrıca Versezhe, Olepekteron’dan biraz toprak kopardı. Gokrazno devletini yıkıp Semfivae adalarını da ele geçirdi. Zrits adasını ise Tondins ele geçirdi. Tondins’in güneyindeki devlet otoritesi azaldığı için imparatorluktan kopuk özerk küçük krallıklar kurdular. Olepekteron iç savaşını kuzey kazandı. Ancak ardından Olepekteron yıkıldı ve Ureponas Krallığı kuruldu. Darketan, Pesperap ve Krogoman krallıkları yıkıldı. Timbara adası; Yerlint, Letskik, Dubmich arasında paylaşıldı. Kuzeyde ve Güneyde ise geniş bir alanda merkeziyetsiz Timbara devletleri varlığını sürdürdü. Kuzeydoğu Hefkirin’i Yerlint ele geçirdi. Qermerten ve Muhtagdak, Hefkirin’deki topraklarını genişletti ve biraz daha güneye indiler. Kanlı Gök Savaşındaki kahramanlığı sayesinde arkasında dini destek toplayan Polmana krallığı, bölgesinde güçlendi ve yayıldı. Abstorel inancının da hızlıca yayılmasını sağladı. Exartel İmparatorluğuna ağır vurup yıkılmasını sağladı, Putsura adalarını ve doğu Merogon’u ele geçirdi. Cerstubor, tanrılar tarafından kutsanmış bir kahraman olarak görüldü. Jerdolor Beyliği kuzeye yayıldı. Exartel imparatorluğu yıkılınca yerine Canftern ve Sumburl krallıkları kuruldu. Kanlı Gök Savaşından utkun ayrılıp bunu dini propaganda için kullanmayı başaran Polmana, Tondins, Abdent ve Versezhe; böylece arkalarına topladıkları halk desteğiyle daha çok güçlendiler. Caulbon, Nelboron, Ternidia krallıkları yıkıldı. Ternidia’yı Lexxes ve Tondins paylaştı. Lexxes’in otoritesi yumuşadı ve bazı bölgeler özerklik/bağımsızlık aldı. Bu devletlere “Gaiba-Idarc devletçikleri” dendi. Wianx ve Olermia yarımadaları da Dortux imparatorluğu ile işbirliği yapmalarına karşın küçük dağınık devletler olarak yönetim sürdürdüler. Novmarin’in kuzeyindeki birçok Dunn kabilesi ise devletin otoritesini kabul etmeyip kuzeyli yerel yöneticiler altında birleşti. Kespret ve Markingom krallıkları kuruldu. Spernot, Ergork, Turbascha beylikleri yıkıldı. Irtiza krallığı güney bozkırından atıldı. Kuspur, Chamturan, Oksak beylikleri kuruldu. Chamturan, bozkırın en güçlüsü oldu. Denchard, Gurdalad, Odartel, yıkıldı. Sotropki, Novmarin ve Trestai krallıkları kuruldu. Qarkartuk ve Lephik devletleri yıkıldı. Takharad’ın güneyinde Agdeyyin kuruldu. Argafhas, Mudandoy ve Takharad genişledi. Mudandoy, Danglatoy adasını ele geçirdi. Dubmich, Tukrim’de Darketan’dan daha çok ilerledi ancak aşırı sıcaklardan ötürü Tukrim’in doğusuna pek geçmedi. Nagazuch, Jayena’nın yarısını ele geçirdi. Jayen’leri köle olarak batıya getirip Jayena’ya da birkaç yerleşke kurdu. Rimgush Shanorach’ın batısını ele geçirdi

MS 500 – Anglutpa Mustavorok krallığı yıkıldı. Jundehin epeyce genişledi ve MKB’den de toprak aldı. Jundehin’in yok edilmesiyle devşirilmesi konusundaki düşünce ayrılıklarından ötürü Doğu Mustavorok Köyler Birliği ayrıldı. Kelmelud, Shotura, Satre Qupt, Huanchu, Lespopera, Girobsa yıkıldı. Kuzeydeki karışıklıktan yararlanan Dragstarlar, Doğu kıtasının kuzeyine daha çok yerleşke kurdu. Dağınık Yawaru-Enji devletçikleri birkaç devletin altında birleşti ya da ele geçirildiler. Doğu kıtasında yeni devletler kuruldu : Girgazn, Oglibzu, Zambint, Orposkak, Chunamdis, Zhufama, Hewlen, Shtagnue, Dpers, Bradelen, Ushtimnarda, Nugzib, Tsim, Amblum, Yebdala. Girgazn, özellikle doğuya genişledi. Güney Onulorp’ta ise gene merkezi yönetim kurulmadı. Deneyen küçük devletçikler arasındaki savaşlarda ise üstün gelen çıkmadı. Bu dönemdeki devletçiklere “Vaijen Devletçikleri” denildi. Vaijen devletçiklerinin batısında ise merkezi bir Parchua tapınağı çevresinde devletleşme ile “Hogroyk Parchua Devleti” kuruldu. Zhufama’nın kuzeyinde dağınık Arumata devletçikleri varlığını sürdürdü ve merkezi bir otorite kurulamadı. Dragzyne’da Sruznit ikiye bölündü : Kselterk ve Opskur. Opskur, doğusundaki kabileleri de yönetimine bağladı. Ardından ilk kez Bilvodia’ya akınlar düzenlemeye başladı, adaların batısını ele geçirdi. Burdoskon yıkıldı ve Mindagsir kuruldu. Purnitiv Kursunchko yıkıldı. Wulpadin adası, Aldeleg’in güçsüzleşmesi ve yöneticisinin Köpekbalığı Şövalyelerine katılması sonucu KŞT’ye bağlandı. Amtarn ve Lurkuche adalarını Dpers Krallığı ele geçirdi. Teyosho ve Orunzh adalarında ise bağımsız bir krallık kuruldu. Lubugos adalarını Hewlen ele geçirdi. Merogon ve Sumburl yıkıldı. Polmana çok genişledi ve tüm Tisparla’ya egemen oldu. Aynı biçimde Abstorel’lik de tüm yarımadada egemen oldu Polmana sayesinde. Provach, Lessex, Tondins, Abdent, Markingom, Irtiza, Fiwebt, Novmarin yıkıldı. Jerdolor, Murntark, Chamturan, Armatun, Kuspur beylikleri yıkıldı. Kurtun, Parsach, Meskar, Riniman, Rejek, Artemei beylikleri, Luptra krallığı ve Nahban devleti kuruldu. Kespret krallığı çok genişledi. Kuzey ana kıtasında Indrax, Prosnert, Prutna, Gundnar, Orkoskan, Emblarin, Caspora, Remcestre, Suntra, Exilanara, Yaretsa, Nriveba krallıkları kuruldu. Senquarp ve Wianx yarımadalarında yerel küçük devletler kuruldu. Mowunrac’lar bu dönemde kabile/devletçikler olarak genelde yaşamlarını sürdürdü. Dunslab’lar ise çok kuzeylerde merkezi devleti reddetti ve küçük krallıklar olarak yaşadılar. Prosnert; Melyom adasını ve Corbia yarımadasının batısını ele geçirdi. Takharad, Agafhas, Mudandoy, Qermerten, Muhtagdak devletleri yıkıldı. Güney Ana kıta çölünde yeni devletler çıktı : Subban, Fukahta, Bedobalab, Habaq. Diyemoba çölü ise merkezi devletlerden kopuk küçük kabileler olarak varlığını sürdürdü. Polmana, Kuzeybatı Hefkirin’i işgal etti. Yerlint, Dubmich, Lestkik krallıkları yıkıldı. Anbera, Imgoln, Evamder, Surumtach krallıkları kuruldu. Bairilid ovasında ise merkezi krallıkları reddeden Bairilid devletçikleri yönetim sürdürdü. Tsamaret, Versezhe, Ureponas yıkıldı. Nyrokos kuzeyde ve güneyde ikiye ayrıldı : Prastor ve Tairelex Krallıkları. Güneydoğu Nyrokos ise şehir devletleri olarak küçük küçük ayrıldı. Nyrokos adalarında Jerdeprun Krallığı kuruldu. Gokrazno, Klayir ve Semfivae adalarında ise yerel ada krallıkları kuruldu : Welomp Ada Krallıkları. Tanrı İmi adası ise küçücük bir krallığa konum oldu. Umenla adasında Umenla krallığı kuurldu. Dragzyne içindeki karışıklıklardan odağı batıya kayan Opskur, yüzyıllar içinde kendilerinden biraz uygarlık ve teknoloji öğrenen Bilvodan’ların adasında ilerleyebilmek yerine gerilemek zorunda kaldı. Shanor’u Zhufama ve Nagazuch paylaştı batı toprakları için. Shanorach’lar biraz uygarlık ve teknoloji öğrenmeye başlasa da batılarındaki devletlerden çok daha güçsüzdüler. Ormanlarında pusu kurup gelen askerlerle savaşabildiler biraz anca. Onulorp içindeki savaşlar da odağın tümüyle kendilerine karşı kaymasına engel oldu. Jayena’nın çoğunluğu Nagazuch egemenliğine girdi. Surumtach, Tukrim’de biraz daha ilerledi. Tukrim’in kuzeyinden doğuya giderek Vdalro’ya varan Surumtach gemileri oldu. Saldırganca karşılansalar da çatışma çıkmadan yerli Vdalronk’larla anlaşabilmeyi başardılar ve Vdalro’ya yüzyıllar sonra ilk kez dostça gelebilen insanların fitilini yaktılar.

MS 750 – Aldeleg, Yebdala, Detimonba, Yosvotekri, Chunamdis, Girgazn, Oglibzu, Zambint, Hewlen, Rimgush, Nagazuch, Zhufama, Bradelen, Amblum, Tsim, Nugzib, Hogroyk yıkıldı. Vaijen bölgesinde sonunda yüzyıllar süren birliksiz devletler dönemi bitti. Doğu kıtasında yeni devletler kuruldu : Wabita, Keplehas, Steigu, Alermon, Asweqarai, Popetza, Gumguda, Sebulin, Fembarnich, Late Emano, Yupatko, Alab Bulba, Naryerik, Belarb İmparatorluğu, Onapzek Krallığı. Him Okiroy’un batısında küçük devletçikler kuruldu. Güneyinde ise daha kendi aralarında iş birliği yapan bir federasyon kuruldu. Zenghoyza’nın güneyinde Vaijen kıyılarının doğusunda “Doğu Vaijen Konfederasyonu” kuruldu ve Lebadel devletinin önderliğinde yönetildiler. Binayt ovasında Alermon krallığına bağlanmak istemeyen küçük devletçikler birleşip karşı koydu. Jundehin yıkıldı, Doğu Mustavorok Köyler Birliği, Jundehin topraklarını ele geçirdi ve ikiye ayrıldı : Güney Mustavorok Köyler Birliği ve Jasapkar Mustavorok Köyler Birliği. Lubugos adalarında Wabita’ya özerk bir yönetim kurdu. Yavabdir ve çevresi adalarında Embaled Tarikatı, dini yönetimini kurdu. Naryerik krallığının mücadeleleri sonucunda Köpekbalığı şövalyeleri ortadan kaldırıldı ve Naryerik, ana ve kuzey Mandraske adalarını ele geçirdi. Opskur, Mindagsir ve Yardnak Kursunchko yıkıldı. Dragzyne, Kelsterk ve Yopramik arasında paylaşıldı. Akternaj adaları; Kelsterk, Ushtimnarda, Fembarnich arasında bölüşüldü. Onulorp’un kuzeybatısında Terstina Kursunchko kuruldu. Surumtach, Evamder, Imgoln, Anbera krallıkları yıkıldı. Timbara, ağırlık Lendreps’te olmak üzere Urilefa ile aralarında bölüşüldü. Güneydeki merkeziyetsiz Timbara kabileleri ise Oriagel’ler ağırlıklı olmak üzere dağınık yaşadılar genel anlamda. Bairilid ovası önce olmak üzere doğu Timbara’da Lendreps’ten bağımsız küçük devletler yönetimlerini sürdürdü. Taidosp bölgesinde ise küçük şehir devletleri yönetimi aldı. Lendreps, Onulorp’a çıkartma yapıp Kiap yarımadasını ele geçirdi ve uzunca süre yönetti. Timbara’daki krallıklar, Hefkirin’deki topraklarının çoğunu yitirdi. Hefkirin’de yerliler tarafından 2 devlet kuruldu : Gofahnar’lar ve Qupsi’ler. Habaq, Fukahta ve Subban devletleri yıkıldı. Danglatoy valisi Ipkah, bağımsızlığını ilan etti ve Güney Sideranz çölünde 3 yeni devlet kuruldu : Gebar, Rahpa, Evaz. Faputat kabileleri ise dağınık yaşadılar ve birleşmediler. Nahban, Oksak, Meskar, Artemei, Rejek yıkıldı. Galpamtu, Arkurtuk, Surupja beylikleri kuruldu. Surupja, Güney ana kıta bozkırının egemeni oldu. Luptra, Kespret, Canftern, Polmana(699) yıkıldı. Torpaklarında yeni devletler kuruldu : Brezart Krallığı, Cadun, Urliring, Yarasmin. Tisparla’nın merkezinde ise küçük krallıklar kuruldu. Sotropki, Indrax, Prosnert, Trestai, Orkoskan, Caspora, Suntra, Exilanara, Yaretsa yıkıldı. Yeni kurulan Kuzey ana kıta devletleri : Feroios Krallığı, Ancart, Trimban, Zegavier, Crisnits, Lupraska, Dimbianta, Chupatron. Trimban’ın batısında küçük küçük krallıklar kuruldu. En kuzeyde devlet otoritesini kabul etmeden yaşayan Mowrac ve Dunslab’lar varlığını sürdürdü. Putsura adaları ada başına birer devlet olacak biçimde bağımsız oldu. Tairelex ve Jerdeprun krallıkları yıkıldı. Welomp Ada krallıkları, başka yönetimler altında birleştirildi. Zintran ve Skepwer krallıkları kuruldu. Skepwer, Nyrokos’un çoğunluğunu ele geçirdi doğudaki küçük küçük krallıkları ise tümüyle ele geçiremedi. 3. Gokrazno krallığı kuruldu ve Naryerik’in ele geçiremediği güneybatı Mandraske adalarını ele geçirdi. Genherkar adasında kurulan krallık ise güneydoğu Mandraske adalarını yönetti. Klayir adasında da kendi başına bir krallık kuruldu. Teyosho-Orunzh krallığı, batısındaki Olepek adalarını ele geçirdi. Tanrı-İmi krallığı yıkıldı. Exrica ve Bamthienk ada krallıkları kuruldu. Yopramik, Yardnak’ın mirasından Erüngar’da biraz daha ilerledi. Daha ilerleyemeyince barış yaptı. Ele geçirdiği yerlerdeki Erünrim’lerden ise köle ya da asker alıp kendi adasına ve öbür kıtalara getirdi. Bilvodan’lar azar azar demiri işlemeye, gelişmiş tarıma, dokumaya ve ilaç yapımına başlasa da yeterli olmadı. Kelsterk baskın geldi ve çoğu bölgelerini ele geçirdi. Esir olarak aldığı Bilvodan’ları köle ya da asker yaptı. Kelsterk boyunduruğunda savaşan Bilvodan’lar, yüksek fiziksel güçleri ve keskin dişleriyle gerçekten savaşlarda yeteneklerini gösterdiler. Shanor’u Fembarnich, Sebulin ve Steigu büyük oranda paylaştı. Wabita, Jayena’da Nazaguch’un yerine iyice ilerledi ve tüm Jayena’yı ele geçirdi. Wabita üzerinden Onulorp’a çokça Jayen geldi. Lendreps krallığı, 603 yılında Og adasını Vdalronk’lardan almak için işgale girişti ancak atıldı. 614 yılında bir daha saldırıp Og adasını da ele geçirip Vdalro’ya ayak bassa da yeniden püskürtüldü. Late Emano ve Yupatko, birlikte Vdalro’nun batısına 748’de çıkarma yaptılar. 751’e dek iyice güneye ilerlemiş olsalar bile iki devletin arasındaki anlaşmazlıklar, güçlerini düşürdü. Onların askerlerinden ele geçirdikleri silahları onlara karşı kullanan Vdalronk’lar da kendi anayurtlarının avantajı ile 752’de işgalcileri tümüyle attı.

MS 1000 – Mustavorok köylerinin çoğu Mustavorok Köyler Birliğine katıldı. En güneydeki Mustavoroklar bölgeden kovuldu ya da bastırılıp işgal edildi. Lubugos Hanımlığı, Orposkak, Embaled Tarikatı, Belarb İmparatorluğu, Yupatko, Late Emano, Shtagnue, Keplehas, Steigu, Ushtimnarda, Gumguda, Japaskar MKB, Naryerik, Dpers, Alab Bulba yıkıldı. Emalb, Yurusen, Kumbuslu, Zaprugo, Haneran, Vimbaida, Saljaiku, Helk. Kelsterk ve Yopramik yıkıldı. Him Okiroy ve Vaijen devletçikleri yıkılırken Binayt devletçikleri varlığını sürdürdü ve Kuzey Ebul federasyonu kuruldu. Urdanak, Okapmir, Veprezme Kursunchko’ları kuruldu. Vimbaida; Dirmon yarımadasının kuzeyini ve Nidarg adasını ele geçirdi. Urdanak, Akternaj adalarını ve Fembarnich’in kuzeyini ele geçirdi. Lubugos adaları, Asweqarai ve Wabita tarafından işgal edildi. MS 998 yılında Haneran ve Asweqarai, birlikte Vdalro’yu işgale giriştiler ve kuzeyde bir bölgeden saldırdılar gemilerle. 5 yıl dayanabildiler. Ana kıtalarından destek gelmesinin güçlüğü nedeniyle birleşen Vdalronklar onları adadan attı. Aynı zamanda getirdikleri teknolojileri biraz inceleyip güncel teknolojiye azıcık uyum sağlamaya çalıştılar. Urifela ve Lendreps yıkıldı. Taidosp şehir devletleri birleşip Pilabdio yönetimine girdi. Timbara’da Jamdero, Pilabdio, Ramadel krallıkları kuruldu. Bairild ovasında gene küçük devletçikler varlığını sürdürdü. Batıda şehirler federasyonu, güneyde ise dağınık kabileler varlığını sürdürdü. Hefkirin’de Qupsi’ler ve Gofahnar’lar yıkıldı. Damurgoy devleti kuruldu. Ipkah, Evaz, Bedobalab yıkıldı. Yerkusey, Logmaned, Shabilna, Udantur devletleri kuruldu. Arkurtuk, Kurtun, Parsach, Surujpa, Uriling, Cadun, Riniman, Galpamtu, Yarasmin yıkıldı. Diran, Orun, Ergerken beylikleri kuruldu. Grund Krallığı, Leworn, Aberax, Rimnertex krallıkları kuruldu. Edurman beyliği, bozkırın çoğunluğunu ele geçirdi. Kuzeye yaptığı seferlerde Verdiol inancı ile tanıştı. Kendisine karşı Verdiol inananlarını birleştirmeyi başardı. Heygia dağının doğusunda 956 yılında 45 bin askeriyle karşılaştığı 25 bin kişilik Yorosne – Aberax – Cronz ittifakına yenildi ve geri çekildi. 981 yılında “25 Yıl Savaşları” denen bir dönem başladı. Edurman, önce Orun beyliği ile savaşıp onu yıkmaya çalıştı. Biraz başarılı olsa da yıkamadı. Leworn krallığı, önce bunu fırsat bilip Orun beyliğine saldırdı. Kendisi gücünü güneye verdiği sırada da Aberax ve Yorosne ittifakından saldırı geldi. Verdiol’ü güneye yaymak için kuzeyden saldırıp Virag dağına dek geldiler. Orun beyliği seferini yarıda bırakıp dönen Leworn ordusu, Orun ile çok az savaşmış biçimde Aberax – Yorosne ittifakını yendi. 987’de Cronz-Aberax-Yorosne ittifakı, Soirnaz şehrini denizden bir çıkartmayla kuşattı. Kanlı bir savaş sonucu Leworn, püskürtmeyi başardı ancak bu sırada batıdan gelen Edurman saldırısı ile Virag dağına dek olan topraklarını yitirdi. Edurman ordusu, Neanz şehrine yaklaşmışken karşılayıp yendi ve Virag dağına dek sürdü. 990’da Brezart krallığı da işin içine girip Leworn ile ittifak yaptı. Orun’a saldırıp Benira şehrini kuşattılar ve Shermush’a dek geldiler. Ölen Edurman beyinin yerine geçen oğlu. Orun’u hedef değil müttefik belledi ve destekledi. Bu sayede Abstorel ittifakı doğuya püskürtüldü. 994’te Verdiol ittifakı, Ersurna’yı kuşattı. Bermak ittifakı onlara meydan savaşında yenilince kuşatmayı bırakıp Bermak ordusunun peşine takıldılar. Kuzey Perme dağlarına dek takip ettikten sonra iyice yorgun düştüler ve geyikli bir orduyu kovalamaktan vazgeçtiler. Geri kuzeye dönerken yaklaşık 2 katları kadar bir geyikli göçebe ordusu arkalarından geldi. Savaştan kaçınmaya çalışsalar da bir işe yaramadı ve Oygatir ovasında çok ağır bir yenilgi aldılar. Hız farkından dolayı kaçmayı bile başaramayan 17 bin kişilik Verdiol ittifakı ordusundan 12 bin asker öldü 5 bin asker köle olarak alındı. Edurman beyi, 300 tane Verdiol askerinin gözlerini oydurup başlarını kestirdi. Bu kesik başları birbirine bağlayıp eşeklerin arkasına taktı ve eşekleri Sukurmosh dağlarından kuzeye doğru gönderdi. Zenalor’un güneyindeki bir köye gelip inanılmaz korku yaratan bu görüntü, hızla haber olarak yayıldı. 996’da Abstorel ittifakı, Leworn’un yitirdiği batı topraklarını almak için bir saldırıya girişti. Verdiol ittifakının düştüğü kovalamaca tuzağına düşmeyip akıllıca savaşlarla Bermak ordusunu yendiler. Korkul dağına dek olan toprakları ele geçirdiler. 999’da Edurman; Veden ve Oryanz şehirlerinin çevresindeki yerleşkeleri yağmaladı. Batıya ilerleyip Arinela şehrini kuşatsa da alamadı. 1003’te Abstorel ittifakı, bolca atlıdan oluşan daha hızlı bir ordu kurdu ve Chiraz’a dek ilerleyerek Orun’a saldırdı. Chiraz’ın doğusundaki savaşta Orun’u toparlanamayacak biçimde yendiler. Edurman beyliğinin yetişip Chiraz’da püskürtmesi ile daha batıya gidemediler ama Orun’u yıkmayı başardılar. 1004’te Orun’un kalanı, Edurman’a katıldı. 1006’da 25 yıl savaşlarını bitirecek son savaş yaşandı. Verdiol ittifakı, önce Cinpra’yı kuşatıp düşürdü. Ersurna şehrinde çıkan bir ayaklanmanın Edurman tarafından desteklenmesi ile Leworn’un batı toprakları da elinden çıktı. Tirast ve Virag dağları arasındaki geçitte, doğuya doğru gelen Edurman ordusuna pusu kuran Abstorel ittifakı savaşı kazandı. Edurman çok büyük yara aldı ve bu savaştan sonra dağılma sürecine girdi. Dağıldıktan sonraki merkeziyetsiz küçük beyliklere “Edurman Kalıntısı Beylikler” denilecekti. Verdiol ittifakı ise durmayıp Neanz’a dek ilerledi. Onlara da pusu kurmaya çalışan Abstorel ordusu başarısız oldu ve tam tersi pusuya düştüler. Neanz’ı da kuşatıp almayı başaran Verdiol ittifakı, son bir savaşta Abstorel ittifakını yendi. 21 bin askeriyle 23 bin kişilik Abstorel ordusunu yenip dağıttı. Leworn’u vergiye bağlayıp barış anlaşması imzaladı. Ayrıca ülkesinde yaşayacak Verdiol’cülerin haklarını korumak için de imza attırdı. Neanz’a dek doğusu Aberax’a batısı Yorosne’ye kaldı. Leworn da dağılma sürecine girdi. 1012’de yıkılıp yerine Hengralbon krallığı kurulacaktı. Bu savaşların yarattığı ortam sonucu Edurman ve Leworn yıkılacakken Aberax imparatorluk büyüklüğüne erişecekti. Çoğunluk olmasalar da Tisparla’nın batı şehirlerinde bir Verdiol nüfusu oluştu bu savaşların sonucu olan dönemde. Trimban, Emblarin, Gundnar, Feroios Krallığı, Remcestre, Prutna, Nriveba, Dumbianta, Crisnits, Chupatron yıkıldı. Kuzeybatı Sideranz’da Retarbeex İmparatorluğu kuruldu ve aşırı genişledi. Onun dışında Kuzey Sideranz’da ortaya çıkan 9 yeni devlet : Burdars, Cronz, Ezonur, Lprosak, Grebaten, Abrena, Korol, Viktarn, Slermak. Putsura’da kuzeyde Arsen Krallığı, Güneyde Gilenz krallığı kuruldu. Prastor, Zintran, Skepwer yıkıldı. Barnokal, Helk krallığına katıldı. Genharkar batıya taşındı biraz. Verindas krallığı, Gokrazno’yu yıkıp kendine kattı. Exrica krallığı ise Bamthienk adalarını ele geçirdi. Teyosho-Orunzh krallığı yıkıldı. Bu adalar, Terstina Kursunchko tarafından ele geçirildi. Eringa adasında kurulan krallık, Mor Kaya adalarının da doğusunu ele geçirdi. Porinarya, Naadimnar, Ewardes, Urskera, Yabradon, krallıkları kuruldu. Ancart, en güneybatı Nyrokos adası olan Zrits’i ele geçirdi. 811’de Wersakor yayılım savaşları başladı ve 19 yıl sürdü. Kuruluşundan beri genişleyen Nriveba krallığının güneyindeki Wersakor’lar, kuzeye de dinlerini yaymaya çalışıyordu. Kuzeydeki Provach’lar bundan rahatsız oldu. 810’da Yerolbar’da bir karışıklık çıktı. Doğu Yuvand inancına inananlar, Wersakor’ları katletti. Bunun üzerine güneydeki Wersakor’lar ayaklandı. Bunu kullanmak isteyen Feroios krallığı, Wersakor desteğini alarak 811’de güneyden Nriveba’ya saldırdı. Yerolbar’a dek işgal etti ancak daha kuzeye geçemedi. 814’te Chupatron kralı Wersakor inancından bir kadınla evlenince batısındaki geleneksel inançlarına bağlı Sibredix’ler ayaklandı ve krala suikast düzenlendi. Evlendiği kadın da linç edilip katledildi. Kralın 2 oğlu, 1 kardeşi ve bir yerel soylu arasında taht savaşları çıktı. Taht savaşından 816’da utkun ayrılan kardeş, Nermgor krallığını kurdu. Bölgesine egemen gelince Wersakor’lara karşı Prowiun’cuları desteklemeye başladı. Aynı politikayı sonradan yıkılan Feroios devletinin ardılları da gütmeye çalışacaktı. 817’de Nermgor krallığı, kendisinde iç karışıklık yaratan ve hor görülen Wersakor’ları desteklediği bahanesiyle Nriveba’ya saldırdı. Nriveba tarafından püskürtüldü. 819’da Feroios ve Nermgor ittifak yaparak Nriveba’ya saldırdı ve bu kez başarılı olup devleti tümüyle yıktılar. 6 yıl kadar iç karışıklıklarla kuzeyi bölüşerek yönettiler. 825’te Prutna kralı da Wersakor oldu ve bundan ötürü Feroios – Nermgor ittifakıyla savaştı. Hastalanıp öldükten sonra yerine geçen oğlu Wersakor olmasa da Wersakor’ların ülkenin batısında rahatça yaşamasına hoşgörü gösterdi. Yine 825’te kuzeydeki Wersakor’lar ayaklandılar ve “Kutsal Wersakor Devleti”ni kurdular. 826’da Remcestre tarafından saldırıya uğrayan Feroios odağını kuzeye veremedi. 827’de Dumbianta yıkıldı ve yerine Korol krallığı kuruldu. Korol, güneyde Nermgor’un da güçsüz olduğu bir anı yakalayıp Kutsal Wersakor devletini müttefik alarak saldırdı ve yendi. 828’de KWD dağıldı ancak daha doğuda Abrena krallığı kuruldu. Resmi dinini Wersakor ilan eden bu devlet ve Korol yönetimi altında Wersakor’lar kuzeyde daha rahat yaşama fırsatı buldu ve göç etti. 830’da Prinz’in 20 km kuzeyinde yapılan son bir savaşta Nermgor – Feroios ittifakı yenildi. Nermgor yıkıldı, Feroios ise çöküş sürecine girdi. Böylece biten Wersakor yayılım savaşları ile Wersakor’luğun yok olması engellendi ayrıca kuzeye genişleyip Doğu Yuvand Mitolojilerini de sindirdi. Mustavorok’un doğusundan alevlenen iç savaş sonrası iletişimi iyice birbirleriyle azaltan iç Mustavorok gruplarından Doğu Mustavorokları, zamanla ayrıştı ve özgünleşti. Urdanak tüm Bilvodia’yı ele geçirdi. Okapmir ve Veprezme, Erüngar’da daha genişleyip doğusunu paylaştılar. Sebulin ve Steigu, Shanor’daki egemenliklerini yitirdiler. Tüm Shanor, Fembarnich ve Kumbuslu arasında paylaşıldı. Shanorach’lar köleleştirilip Onulorp kıtasına getirildi. Pilabdio ve Ramadel, Tukrim’in kuzeyini paylaştılar. Sıcaklardan ötürü güneyine daha inmediler. Köle/asker olarak kullanmak için birçok Turkimon getirdiler adalarına.

MS 1200 – 1067’de Haneran İmparatoru Tespivur’a geçti. 1090’da alevlenen Tubodam Mezhep Savaşları iyice büyüdü. Yıkılan Emalb İmparatorluğunun batısında kısa bir süre varlık gösterebilen Hurifia Krallığı; Bugut Mezhebinin sancak tutucusu oldu. Alermon Krallığı Uiradul mezhebini, Vimbaida krallığı Estrilk mezhebini savundu. 3 krallık aralarında savaştı. Ortada kalan Alermon krallığı ilk güçten düşen oldu. Bunu fırsat bilen Zaprugo ve Haneran, güçlerini birleştirip Tubodam’cılara karşı Tespivur’cular olarak saldırdılar ve 1094’te 1. Tubodam-Tespivur savaşları başladı. 1095’te Alermon krallığı meydan savaşında yenildi. Tespivur’culuğa geçmesi koşuluyla başa yeni bir hanedan geçiren Tespivur ittifakı, gözünü öbür iki devlete dikti. Savaşta çok yıpranan Hurifia’ya kraliçenin kuzeni darbe yaptı ve Tespivur’cularla barış imzaladı. Vimbaida zaten Alermon tarafından püskürtülüp yenilmişti. Yıllık vergi ödemeyi kabul ederek barış imzaladı. 20 yıl sonra Hurifia da yıkıldı ve Okaterk Krallığı kuruldu yerine. Yeni kurulan Leamo krallığı da zor kullanılarak Tespivur’cu yapılmış oldu. Haneran İmparatorluğu yıkıldıktan sonra bağımsızlığını eline alsa bile Tespivur’cu olarak kaldı. Zaman içinde Vimbaida ve Okaterk topraklarında da Tespivur’culuk yayıldı. 1187 yılında 1. Sideranz Din Savaşları yaşandı. Aberax ve Oruwon; Hengralbon, Brezart ve Grund ordularına karşı savaştı. Hengralbon krallığını yıktılar. 25 yıl savaşlarından sonra yükselişe geçen Aberax inanılmaz genişledi. Verdiol’ü güneye istedikleri kadar yayamasalar da en azından yönetebilmeyi başardılar. Verdiol-Abstorel savaşları olarak da bilinir. Propetza, Wabita, Asweqarai, Fembarnich, Sebulin, Onapzek Krallığı, Terstina Kursunchko, Alermon, Haneran, Emalb, Yurusen yıkıldı. Urdanak Kursunchko, Fembarnich’in topraklarını ele geçirdi. Onların yerine kurulan devletler : Urnis, Arumsa, Egarebs, Belawai, Tebaju, Okaterk, Leamo, Duzuz, Iandava. Belawai’ın alamadığı Bugun yarımadasında ise küçük devletler kuruldu. Zenghoyza bölgesindeyse büyük bir otorite kurulamadı ve küçük devletçikler olarak yönetildiler. Dragzyne’da Okapmir ve Veprezeme yıkıldı. Erozhnask, Gurburs ve Putarnar kuruldu. Ramadel, Jamdero ve Pilabdio yıkıldı. Timbara’da güneyde Agelt ve Nos’haleda, kuzeyde Chiar, Buonalo ve Sabarda kuruldu. Bairilid devletçikleri varlığını sürdürdü. Sabarda, Bairilid ovasındaki çöl üzerinde otorite kuramadı. Agelt krallığının ele geçiremediği dağınık Oriagel kabileleri ve daha doğudaki Oriagel Devletçikleri federasyonu ise yönetimi sürdü. Damurgoy yıkıldı. Hefkirin’in kuzeyinde Balgo Devleti kuruldu. Rahpa, Udantur, Logmaned, Yerkusey yıkıldı. Rahpa’nın ardından açılan boşlukta Güney Ugundah kabileleri yeniden küçük küçük ayrıştılar. Diraz ve Yublam devletleri kuruldu. Shalibna, Diyemoba’daki kabilelere biraz daha otoritesini kabul ettirdi. Edurman Kalıntısı Beylikler, Diran, Ergerken beylikleri yıkıldı. Kuzeye egemen Taskala beyliği, kalan bölgelerde Irach-taz, Akarsan, Urna beylikleri kuruldu. Bermak’ın merkezinde ise küçük küçük beylikler kuruldu. Rimnertex, Brezart Krallığı, Grund, Arsen krallıkları yıkıldı. Yaruwtor ve Etarn krallıkları kuruldu. Putsura adaları, Yaruwtor işgaline uğradı ve dillerinin silinmesine neden olan asimilasyon başladı. Gritz’lerin yurdunda Oruwon kuruldu. Ancart, Retarbeex, Cronz, Lupraska, Lprosak, Viktarn, Korol, Burdars, Grebaten, Ezonur, Slermak krallıkları yıkıldı. Kuzey Sideranz’da yalnız Abrena krallığı varlığını korudu. Krivaps, Truzcant, Arvensal, Erjiron, Opsiroy, Hrenbard, Grealors, Zeparg krallıkları kuruldu. Senquarp, Wianx ve Olermia yarımadalarında küçük küçük Sibredix krallıkları kuruldu. Gaiba yarımadasında ise Arvensal’in kendine katamadığı küçük birkaç krallık kuruldu. Yabradon ve Porinarya yıkıldı. Olepekteron geri kuruldu. Urskera çok küçülse de Naadimnar’ın 3 adasını ele geçirdi. Tuspra, Hisinjerg ve Axoc krallıkları kuruldu. Ewardes ve Vimbaida krallıkları arasında güçsüz düşen Helk krallığı yıkıldı ve adaları paylaşıldı. Güney Mandraske adalarını ise Hisinjerg ele geçirdi. Yıkılan Genharkar, Verindas ve Klayir krallıklarının da topraklarının çoğunu ele geçirdi. Exrica krallığı yıkıldı ve “Zrits Krallığı” kurulup onu ele geçirdi. Eringa Ada krallığı ve Gilenz krallığı da yıkıldı. Orunzh ve Teyosho adalarında ayrı krallıklar kuruldu. Okaterk ve Iandava’nın bastırması sonucu kuzey ve güneyden sıkıştırılan Binayt devletçikleri, Ebul federasyonuyla birleşti ve “Binayt-Ebul devletçikleri federasyonu” oluştu. Tüm Tukrim, Agelt ve Sabarda arasında paylaşıldı. Vdalronklar, insanlıkla iletişimi artırdı çünkü teknolojik açıdan geri kaldıklarını fark ettiler. Batı Vdalro’daki Timbara’lılarla iletişime geçip insanlara karşı daha ılımlı olan Vdalronk’larla içlerine kapanmaktan yana olan Vdalronklar ayrılık yaşadı ve batılarında ilk Vdalronk devletleşmesi yaşandı : Khrim Ugu Ahk. Jayena, en kuzeydeki ada Kumbuslu’ya kalanı Belawai’a geçti. Urnis Kraliçeliği, Shanorach’ları örgütleyip kendi tarafında kullanarak tüm Shanor’u ele geçirdi. Bu sırada Shanorach’ları biraz uygar savaş taktikleriyle eğitmiş oldu. Dragstar’lar, Erüngar’da geriledi. Hem kendi içlerinde hem Onulorp işgalinde harcadıkları güçten ötürü kendilerinden biraz uygarlık öğrenen Erünrim’ler savaşarak onları doğudaki üç adaya dek püskürttü. Dragstar’ları örnek alan Erünrim’ler devletleşme yolunda ilk adımlarını attılar : Rorn Marbarm Kursunchko. En güney Erüngar’da küçük bir yapı olarak başladı

MS 1400 – Hisinjerg, Orunzh, Zrits krallıkları yıkıldı. Gokrazno adasında kurulan Balisteron Krallığı, çevre adalarda epeyce güçlendi. 1327’de 2. Sideranz Din Savaşları çıktı. Nixors, önce Rozerseth sonra Truzcant ile savaştı. Rozerseth’i ezici biçimde yendi, Truzcant’a baskın gelse de tam yenemedi Böylece Rozerseth’in Verdiol’e geçişi başladı. Urdanak, Gurburs, Putarnar yıkıldı. Ebark, Ugrar, Feronz Kursunchko’ları kuruldu. Ebark dışındaki Kursunchko’lar, Onulorp’taki egemenliklerini yitirdi. Drawunad’lar, “Elbardeya Kursunchko”yu kurdu. Urnis, Arumsa, Kumbuslu, Saljaiku, Belawai, Ebarebs, Zaprugo, Vimbaida, Okaterk, Gim Mustavorok’ları yıkıldı. Vimbaida ikiye bölündü. Mustavorok’lar arasında büyük bir iç savaş çıktı ve dörde ayrıldılar : Eanjo, Mustarok, Kemanz, Otsoyan. Doğu kıtasında yeni kurulan 17 devlet : Shuanch, Teipkohan, Ulmeshan, Oridit, Agagiya, Oktupin, Reas, Emmeluek, Yawbira, Zirnia, Uahadarn, Chimeyn, Jaga, Puxint, Jetma, Qemarn. Arebel adasında kurulan krallık ise çevre adaları ele geçirdi. Ebul-Binayt federasyonu yıkıldı. Duzuz ve Iandava; birleşerek Belarp-Epar İmparatorluğunu oluşturdular. Lubugos, Ulmeshan tarafından ele geçirildi. Akternaj adaları, Agagiye ve Uahadarn tarafından ele geçirildi. Chiar, Buonalo, Bairild Devletçikleri, Oriagel Devletçikleri federasyonu yıkıldı. Sabarda ve Agelt arasında savaş sürdü. Sabarda krallığı, Hefkirin’deki egemenliğini genişletti ve Balgo’yu yıktı. Diraz ve Shalibna yıkıldı. Diyemoba’daki küçük kabilelerin alanı genişledi. Nedgatya, Quporot, Ekhima, Awaqur kuruldu. Irach Taz, Akarsan, Urna, Taskala beylikleri yıkıldı. Merkez Bermak’taki küçük devletler yutuldu. 8 beylik ve 1 Bozkır Krallığı kuruldu : Ergan, Durukam, Otursu, Mirnam, Partach, Ugarp, Ikirtak, Bererum, Lurkatam. Lurkatam krallığını, Tisparla krallıklardan etkilenen bozkır göçebeleri kurdu. Aberax, Yaruwtor, Egrantesra, Arvensal ve Brent yıkıldı. Lerespon, Upsarya, Tebronth, Nixors, Vringerz, Rozerseth, Kionz krallıkları kuruldu. Ufak Sibredix Krallıkları, Grealors’a katıldı Vrespon temeline yoğun Leres etkisi ile Lerespon denilen halkın oluşmaya başlamasıyla Lerespon Krallığı diye adlandırılan Vrespon hanedanlı devlet, birci yapı kurmayı hedefledi. Cronz kökenli Nixors krallığı, Cronz’ca asimilasyonu ve yayılımı uyguladı. Rimnerd ve Kresfon dillerinin erimesinde büyük katkısı oldu. Krivaps, Abrena, Zeparg, Opsirov krallıkları yıkıldı. Brebska, Avelonya, Tropmirr, Thimlars, Arcawur, Wensield krallıkları kuruldu. Urskera, Ewardes, Naadimnar, Olepekteron, Axoc krallıkları yıkıldı. Tuspra krallığı biraz yayıldı. Yuroxteron, Corbia, Voysan ve Zurinpos krallıkları kuruldu. İkiye bölünen Vimbaida’nın durumundan yararlanan Leamo, doğu Mandraske adalarına, Sabarda ise batı Mandraske adalarına çıkarma yaptı. 1369’da 10 yıl süren Gins’herez Savaşları başladı. Gins’herez, Sabarda imparatoruydu ve onun döneminde Chiar krallığı yenilip doğu Hefkirin ele geçirildi. Bairilid devletçikleri kendisine bağlandı. 1369’da ise gözünü Yaruwtor’un elindeki Putsura adalarına dikmişti. İç karışıklıklar yaşayan Yaruwtor kralı, batıdaki ayaklanmaları bastırmak için ordusuyla batıya gitti. Tam bu sırada 1369’da Sabarda, Ruwmano adasına çıkarma yaptı. Tüm adayı ele geçirdi. Ardından Gilenz ve Kurpam adalarını da hızlıca düşürdü. Bu süreçte Yaruwtor daha denizde birlikleriyle yola çıkamamıştı bile. Ayaklanmayı bastırdıktan sonra 6 bin kadar askeriyle Kurpam adasını denizden kuşattı ancak çok güçlü olan Sabarda donanması daha adaya ayak basamadan onları yendi. 2 bin yitim ile Sabarda gemilerini yenemeyeceğini anlayan kral geri çekildi. 1371’de Bustra’cılara karşı Abstorel ittifakı yaptı. Lerespon, Etarn ve Yaruwtor birleşik ordusu 11 bin kişiyle Kurpam adasına çıkarma yaptı. Bu kez donanması Chimiyan adası için Leamo ile savaşta uzakta olduğundan karaya çıkmasını engelleyemedi ancak 7 bin askeri yöneten komutanı, Abstorel ittifakını yenip püskürttü. 1372 ve 1374’te ikişer kez daha geldiler ve yine püskürtüldüler. Putsura adaları üzerinden akan ticaretin Timbara adasına kalmasını istemeyen Yuroxteron ve Balisteron; Sabarda karşıtı ittifaka katıldı. Yeniden saldırıya geçeceklerdi ancak üst üste saldırılarla güçsüz düşen Yaruwtor daha çok dayanamadı ve yıkıldı. Yerine kurulan Vringerz ve Upsarya krallıkları anca 1378’de yeniden iş birliği yapıp ittifakı toplayabildiler. Sabarda’nın kuzeydoğu genişlemesinden rahatsız olan Leamo ve Zirnia da Yuroxteron aracılığıyla ittifaka katıldı ve gemiyle yolladıkları birlikleri; Yuroxteron ve Balisteron ordusuyla birlikte toplam 7 bin kişi Gokrazno adasının güneyinde toplandı. Abstorel ittifakı da Lerespon, Vringerz, Upsarya, Etarn 13 bin kişilik bir ordu toparladılar. 1378’de bu iki ordu, Sabarda karşıtı ittifak olarak birleşip Kurpam adasına çıkarma yaptı ve ele geçirdi. Haberler gelince Sabarda kralı üstlerine 22 bin kişilik büyük bir ordu yolladı. Sabarda ordusu yetiştiğinde karşıt ittifak çoktan Gilenz’i de ele geçirmiş ve Ruwmano’ya çıkarma yapmıştı. Adanın güneyinde karşı karşıya gelen iki ordu 1379’un başında savaştı. Sabarda 4 bin, karşıt ittifak 5 bin yitim verdikten sonra geri çekildi iki taraf da. Biraz toparlandılar ve gelen destek birliklerle 1 ay sonra yeniden savaştılar ancak gene iki taraf da baskın gelemeyip çekildi. Yine de Sabarda karşıtı ittifak, adayı kuzeyden sarmaya başlamıştı. Kuzey topraklarından onları daha kolay yarıp yenebileceğini düşünen Gins’herez, gizlice ordusunun kuzeye çekti ve saldırıya geçti. İlk Ruwmano savaşından sonra gizlice Sabarda tarafına geçen Jaga ve Voysan’dan toplam 3 bin asker de desteğe gelmişti. Gins’herez’in kuzey saldırısından sonra kuzeye gelen Sabarda karşıtı ittifak, Gins’herez’in ordusuyla Ruwmano dağlarının kuzey eteğinde karşılaştı. Sabarda tarafı 20 bin, Sabarda karşıtı ittifak 17 bin kişi iken başlayan savaşta bu kez Sabarda’nın şansı kötü gitti. Karşıt ittifak üstün gelmeye başladı. Ancak bu sırada inanılmaz bir olay yaşandı ve deprem oldu. Yaşanan çok yeğin deprem sonucu dağın tepesinden kayalar düşmeye başladı ve özellikle Sabarda karşıtı ittifak ordusunun üzerine düştüler. Bu sırada ordunun arkasında durup geri çekilme planları yapan Gins’herez de yaşadığı şeyi anlayamadı. Korkuya kapılan askerler ordu düzenini bozmaya başladılar. Ancak taşlar büyük oranda karşıt ittifaka düştüğü için yalnız taşlardan bile 2 dakikalık deprem süresince karşıt ittifaktan bin asker ölmüştü. Bu durumu kendi çıkarına kullanabileceğini gören Gins’herez, hemen ordusunu gaza getirip tanrıların kendi taraflarında olduğunu söyledi. Düzeni bozulmakta olan ordu, imparatorlarının bu gaza getirmesi sonucu toparlandı ve kalan karşıt ittifak ordusunu da ağır biçimde yenip püskürttü. Bu savaşa “Tanrılar Depremi Savaşı” dendi. Özellikle Abstorel’ler arasında “günahlarımızdan ötürü tanrı bizi depremle cezalandırdı” inancı yayıldı ve bu dönemden sonra bir süre Abstorel’ler kurban ile tanrıları sevindirmeyi denedi. Vdalronk’lar arasında bilinen ilk büyük iç savaş yaşandı. Uziri adasındaki dili de başkalaşmış olan Vdalronklar ile Ana Vdalro adasındaki Vdalronklar savaştı. Bu dönemden sonra daha ayrı görülmeye başladılar ve Uzirink diye adlandırıldılar. Khrim Ugu Ahk doğuya genişledi. Bu dönemde ilk Vdalronk yazısı oluşmaya başladı. Rorn Marbarn genişledi. Jayena; Shuanch ve Oktupin tarafından bölüşüldü. Uahadarn tüm Shanor’u ele geçirdi. Bilvodia; Ugrar ve Uahadarn arasındaki çekişmelere konum oldu. Adalar üzerindeki egemenlik için Bilvodan’ları da silahlandırıp çağdaş savaş bilgisi öğretip kullandılar

MS 1600 – 1456’da 3. Sideranz Din Savaşları başladı. Nixors ve Oruwon, Arcawur ve Avelonya’ya karşı savaştı. Nixors İmparatorluğunun baskın utkusu sayesinde Verdiol orduları Arcawur başkentine dek geldi ve Erjiron’dan yüklü haraç aldı. Uzun süre Arcawur’u özerk gibi yöneten Nixors, Verdiol inancını da dayattı. Sonradan bağımsızlığını geri alsa da Arcawur, Prowiun’dan kopup Verdiol’e geçiş sürecini sürdürdü. Bu savaştan sonraki süreçte Enjiron ikiye ayrıldı ve Crenbuatz, Arcawur ile birlikte Nixors’a saldırmayı denediyse de başarılı olamadı. 1492’de 4. Sideranz Din Savaşları başladı. Umudork, Nixors, Tebronth ve Rozerseth orduları Truzcant’a saldırdı. Yenip yıktılar ve orada da Verdiol’ün yayılmasını sağladılar. 1496’da Endoritsia kralı, güneyden gelen asimilasyoncu Verdiol tehlikesine karşı daha düzenli ve güçlü bir inanç gerektiğine karar verip devlet eliyle kendi kiliselerini açtı ve adı “Barunt Kilisesi” oldu. Leamo, Telaju, Oridit, Uahadarn, Teipkohan, Oktupin, Emmeluek, Ulmeshan, Chimeyn, Puxint, Reas, Jetma, Jaga, Qemarn, Agelt yıkıldı. Birçok imparatorluk ve devlet kuruldu : Quhawinju, Esolagit, Ameruts, Diwalinda, Zhinajiara, Tameraba, Yon Manidi, Enji İmparatorluğu, Erinkez, Yanurus, Simatka, Viterin, Orebolk, Bidash, Fandipa. Him Okiroy’un güneyinde ve Arumata’nın ortasında küçük devletler kuruldu. Zirnia krallığı, kuzey Mandraske adalarını ele geçirdi. Elbardeya, çok genişledi. Mustavorok bataklığında iç savaşın ardından 2 köyler birliği ve 1 krallık kaldı. Timbara’da Sabarda, Nos’haleda ve Agelt yıkıldı. Gisanchoy, İlitazil, Brentalo, Pugavel, Sirmishash, Dianme krallıkları kuruldu ve ada egemenliği için savaştılar. Bu iç savaş sırasında Serjers adalarını Viterin krallığı ele geçirdi. Timbara’daki krallıklar, Hefkirin’deki egemenliklerini yitirdi. Hefkirin’in doğusunda Igadayuz devleti kuruldu. Ekhima, Yublam, Quporot yıkıldı. Nedgatya kuzeye yayıldı ancak güneyindeki Gingin kabileleri kendisinden koptu. Birahga ile Mian Ayar devletleri kuruldu. Hefkirin’in doğusunda Pidur devleti kuruldu. Durukam, Partach, Ugarp, Otursu, Ergan, İkirtak beylikleri yıkıldı. Vringerz, Etarn, Upsarya, Oruwon krallıkları yıkıldı. Gaburut, Oparay, Tesirik, Kiranzay, Cheripech beylikleri kuruldu. Dreprazin ve Umudork krallıkları kuruldu. Dreon, Vengerdi ve Srebert adaları üç küçük ada krallığı kurdu. Dreprazin’e karşı büyük oranda birlikte hareket ettiler. Tebronth, Bamthienk adalarının çoğunu ele geçirdi. Tisparla’nın güneyinde küçük küçük krallıklar kuruldu. Putsura adalarını Dreprazin krallığı ele geçirdi. Truzcant, Erjiron, Grealors, Hrenbard, Brebska, Thimlars, Kionz yıkıldı. Crenbuatz, Lerincorm, Etriwian, Urotnerk, Fermisia, Endoritsia, Srezeth, Borunmoth, Pirajin, Peryiren kuruldu. Tuspra, Zurinpos, Corbia, Teyosho yıkıldı. Rozerseth, güneybatı Nyrokos’a çıkarma yaptı. Nyrokos adası, Encrist ve Yuroxteron krallıkları arasında ikiye bölündü. Klayir krallığı, Balisteron’dan ayrıldı. Crexo adasında kurulan krallık, Nyrokos’un batısındaki adaların çoğunda egemen oldu. Encrist krallığı, Peryiren krallığının en doğu topraklarına çıkarma ve işgal girişiminde bulundu. Aynı zamanda Rozerseth krallığıyla aralarındaki savaşta ana kıtaya birlik çıkardı. Sibuns krallığı, ana Mandraske adalarını ele geçirerek kuruldu. Erozhnask, Ebark ve Feronz yıkıldı. Tarara Kursunchko yeniden kuruldu ve büyük toprağı egemenliğine aldı. Trina ve Agrutskel Kursunchko’lar da kuruldu. Ugrar Kursunchko, Dragzyne’ın çoğunluğunu ve Akternaj adalarını ele geçirdi. Birahga’nın en kuzeydoğusu, Lurkatam işgaline uğradı deniz yoluyla. Kuzeydoğu Hefkirin de Dreprazin tarafından ele geçirildi. Kuzeybatı Hefkirin’de ise Tankarshe devleti kuruldu. Elbardeya, Teyosho’nun topraklarını ele geçirdi. Khrim Ugu Ahk ve Rorn Marbarm yıkıldı. Vdalro’nun batısında, insanlarla daha barışçıl ilişkiler sayesinde uygarlığa daha yetişmiş olan Vdalronk’lar iki yeni devlet kurdu : Ta Arrm, Prr Sêr Anag. Tukrim; Brentalo, İlitazil ve Sirmishash arasında bölüşüldü. Ancak ardından birkaç yüzyıldır batıdaki insanlığı örnek alarak gelişen batılı Vdalronk’lar özgüvenleri sayesinde Tukrim’deki Sirmishash topraklarına saldırdı ve ele geçirdi. Aralarındaki düşmanlıktan ötürü Brentalo, bu saldırıda Ta Arrm’ı destekledi gizliden. Uahadarn’ın Bilvodia çabalarını Uahadarn sürdürdü. Bilvodan’ları kendi tarafına çekip Ugrar’a karşı üstünlük kazanmak için hoşgörü politikası uyguladı. Bilvodan’lara daha barışçıl yaklaşıp ellerindeki uygarlık bilgisini biraz paylaştı. Shanor; Quhawinju, Esolagit, Shuanch arasında bölüşüldü. Jayena; Shuanch ve Diwalinda arasında bölüşüldü. İki kraliçelik birbirlerine karşı savaşırken güneydeki Jayen’ler bağımsızlık ve özgürlük için ayaklandılar. Odağı kuzeyde ve ana topraklarında olan Diwalinda, ayaklanmayı zamanında bastıramadı ve ayaklanma güçlendi. Erüngar’da iki Kursunchko kuruldu : Norangt, Adragburp. Doğularındaki 3 ada Tarara Kursunchko’nun eline geçti.

MS 1700 – Zhinajiara, Quhawinju, Ameruts, Shuanch, Diwalinda, Güney Him Okiroy Devletçikleri ve Yon Manidi devleti yıkıldı. Zinchat, Muaguln, Birshtai, Topsiff, Mianok, Dimintira, Igjalash, Tsiyazku, Nurr Emjan kuruldu. Aydaru ve Batı Renalaf’ta küçük devletler kuruldu. Enji İmparatorluğu, daha önce tarihte öbür krallıkların deneyip başaramadığını başardı ve Mustavorok bataklığının içlerine işgal ordularını sokup ilerleyebildi. Unjitas Krallığını yıkacak kadar ilerledi. Ancak çok uzun süre tutunamadı. Unjitas’tan kurtulan köyler, öbür iki Köyler Birliğine sığındı. Yanurus, aşırı doğuya genişleyip imparatorluk oldu. Erinkez ve Tameraba, varlıklarını sürdürdü. Doğusundaki devletlerin kendi aralarındaki savaşlarını iyi değerlendiren Yanurus, ardından Zirnia’yı da ele geçirdi. Wulpadin adasını ele geçirdikten sonra Sibuns ile savaşmaya başladı. Fandipa krallığı, çevresindeki devletlerin birbirleriyle savaşmalarından yararlanıp bütünlüğünü korudu. Elbardeya, Trina ve Ugrar Kursunchko’lar yıkıldı. Tarara, kuzeye genişledi. Agrutskel, Doğu kıtasındaki egemenliğini artırıp Akternaj adalarını ele geçirdi. Ugrar’ın yerine 5 Kursunch ortaya çıksa da 2 tanesi öbürlerini sindirip Doğu Dragzyne’ı egemenliklerine aldı : Pistvar ve Enragak. Elbardeya’nın yerine 2 devlet kuruldu ama kurulan devletlerden Yramur, öbürünü yenip ezdi. Amtarn’ın Kuzeyi Yramur, güneyi Yanarus, batısı Doridemt tarafından ele geçirildi. Lurkuche Yanarus tarafından ele geçirildi. Lubugos’un her bir adası kendi içinde Nurr Emjan’a bağlı yerel özerk yönetim kurdu. Gisanchoy, Brentalo, Pugavel krallıkları yıkıldı. Öbür üç krallık, adayı paylaştı. Bairilid ovasında kuzeyde ve güneyde iki farklı federasyon oluştu. Küçük Bairild devletleri iki tarafa ayrıldı. İlitazil’in batısında ise Aspi merkezli küçük bir krallık kuruldu. Livishe yarımadasında Dianme’ye boyun eğmeyen küçük bir devlet kuruldu. Igadayuz, Hefkirin’in içlerine yayılırken Doğu toprakları da kendi aralarındaki çekişmeler çözümlendikçe serbestliğe çıkan Timbara krallıkları tarafından ele geçirildi. Kuzey Ana kıtasından Hefkirin’i işgale gelen krallıklar, Timbara krallıklarına ya da Güney ana kıta devletlerine yenilip çekildi. Awaqur, Pidur ve Igadayuz yıkıldı. Birahga’nın doğusundaki Umrin’ler bağımsızlık alıp Ipbur’u kurup Hefkirin’de bolca toprak ele geçirdi. Awaqur’un yerine Firnadek ve Zimalan kuruldu. Firnadek, güneybatı Hefkirin’i ele geçirdi. Igadayuz’un kuzeyinde Narfim devleti kuruldu. Mian Ayar ve Gaburut beyliği yıkıldı. Oparay beyliği, güney topraklarını ve ardından Mian Ayar’ı da ele geçirdi. Nedgatya ile Oparay arasında Dishmaruk devleti kuruldu. Danglatoy adasının kuzeyini ele geçirdi. Cheripech, Tesirik, Bererum beylikleri ve Lurkatam, Lerespon, Dreprazin krallıkları yıkıldı. Veripak, Bamrerim, Usural, Kinertak beylikleri ve Gaburach krallığı kuruldu. Umudork, güneye genişledi. Rozerseth, Tebronth, Nixors, Arcawur yıkıldı. Zoritnia, Relvij, Yiraldon, Ubelvon, Sinxar, Gethnidia, Libawant, Dium, Kropferm, Berifon, Sterm krallıkları kuruldu. Tisparla’nın doğusunda küçük krallıklar, güneyinde ise Senkroli Konfederasyonu kuruldu. Endoritsia, güneye epeyce genişledi. Putsura adaları, ana kıtadaki krallıklar arası kargaşadan yararlanan “Parlak Gölge Tarikatı” tarafından sarıldı. Teyosho ve Orunzh adaları, Doridemt krallığı tarafından ele geçirildi. Ojinsant adasında kurulan ve Yuroxteron’dan ayrılan krallık ise Tanrı-İmi adasına dek genişledi. Fermisia, Wensield, Tropmirr, Peryiren yıkıldı. Ergamurk ve Himdraven krallıkları kuruldu. Encrist krallığı epeyce küçüldü. Zrits adasında Keon krallığı kuruldu. Voysan ve Crexo yıkıldı. Dreon, Vengerdi ve Srebert krallıkları; Srebert krallığı altında birleşti. Batı Exrica ve Doğu Exrica krallıkları kuruldu. Tukrim’in çoğunluğu İlitazil yönetimine geçti. Ta Arrm ve Prr Sêr Anag, doğuya biraz genişledi ancak doğudaki insan düşmanı Vdalronk’lar onların yolundan gitmeyi reddetti ve aralarında dönem dönem çatışmalar yaşandı. Sirmishash, kuzey Tukrim adasını ele geçirdi. 1. Jayen ayaklanması bastırıldı. Diwalinda yıkıldıktan sonraki kargaşa ortamından yararlanan Jayen’ler 2. Kez güneyden ayaklandı ve bu kez biraz doğuya da yayıldı. Tsiyazku, bastırmak için katliamlar yapmayı seçti. Shanor; Zinchat, Muaguln, Esolagit, Igjalash arasında bölüşüldü. Bilvodia; Pistvar, Enragak, Zinchat arasında bölüşüldü. Bilvodan’lar ilk devletleşme adımlarını attı ve Bilvodia’nın doğusunda “Dangyab Hazz”ı kurdular. Zinchat ile iyi geçinip Dragstar’lara karşı savaşma taktiği güttüler. Adragburp Kursunchko yıkıldı. Norangt ve Tarara; Erüngar’da batıya genişlerken adaların batısında Ornpurk Kursunchko kuruldu Erünrim’ler tarafından. Yuroxteron, Pimarbul adasının batısını ele geçirdi ve oraya Olepek ve Yurox götürerek yerleşmeye çalıştı. Heyilpagoltu adalarını da Elbardeya’dan aldı. Umudork, donanma gücüyle kuzeyindeki adalara biraz yayıldı. 1698’de ünlü “Etirzho’lu Morbank” adlı Dragstar denizcisi, çevre kasabalardan ve köylerden arkasında toplanan 800 kadar Dragstar ile Tarara Kursunch’unun izniyle denize açıldı. Daha önce Erüngar’da Norangt’a karşı savaşmıştı. Tayfasında 15 Erünrim, 10 da Bilvodan vardı. Başta görevleri Pimarbul’da Yramur ve Yuroxteron’a karşı Tarara yerleşkesini desteklemekti. Bir savaşta iki tarafı da püskürttüler. Ancak ardından haber geldi: Kendilerini destekleyen Kursunch öldürülmüştü ve Morbank’a azılı düşman olan biri başa geçmişti. Bu haberden sonra geri dönmekten vazgeçen Morbank, tayfasının da kabul etmesiyle güney keşfine çıktı. En batıdaki Bakuwdo adasına geldiler, birkaç yağmadan sonra Amtarn’a geldiler. Adada biraz dinlenirken kendilerinin haberinin ulaştığı hem Doridemt hem Yramur birlikleri tarafından kıstırıldılar ve apar topar kaçmak zorunda kaldılar. En batıdaki Orta Trinchos adasında biraz yağma yaptıktan sonra daha batıya yöneldiler. Tanrı imi adasını ele geçiren 400 kişilik korsan tayfasına karşı savaşan 250 kişilik Ojinsant birliğinin tarafında oldular. Adayı korsanlardan 1699’da kurtardıktan sonra güneydoğuya yöneldiler. Elinga adalarında birkaç yağma yaptıktan sonra peşlerine takılan Yanurus gemileriyle savaştılar. Wulpadin’e de uğrayamadan soluğu Roshnik adasında aldılar. Roshnik’e vardıklarında 650 kişi kadar kalmışlardı yolda kendilerine katılan 10 kişiyle birlikte. Ardından Kolusyen şehrine geldiler. Kral da oradaydı. Kendisiyle konuşunca öğrendiler ki Yanurus batıya saldırmaya hazırlanıyormuş. Mandraske adalarını ele geçirmesini istemeyen Balisteron, Klayir, Sibuns, Ojinsant ve Yuroxteron birlik kurmuştu. Güney Mandraske adalarını alabilmek için Yanurus ile iş birliği yapan Sirmishash ise 2000 kadar da Vdalronk’u paralı asker olarak tuttu ve kuzeybatıya getirdi. Asker gereği duyan Sibuns kralı da Morbank’ın tayfasını paralı asker olarak tuttu. Rosnik’e çıkarma yapan birkaç Yanurus keşif birliğiyle çatışmalar yaşandı. 1700’de Namsiylu yanardağının adasına Yanurus ve Sirmishash birlikleri çıktı. Sibuns’un emriyle Morbank tayfasından 300 kişi de bölgedeki birlikleri desteklemeye gitti. Birkaç çatışmadan sonra kuzeye doğru çekilip Namsiylu yanardağının güneyine geldiler. Morbank, Ojinsant, Klayir, Balisteron ve Yuroxteron’un toplam 11 bin kişilik ordusu; Sirmishash ve Yanurus’un 15 bin kişilik ordusuyla karşı karşıya geldi. Savaş başladıktan yaklaşık 2 saat sonra mucizevi bir biçimde Namsiylu yanardağı patladı. Lavlar savaş meydanına yaklaşınca iki taraf da geri çekildi. Batı ittifakı, Chimiyan adasına çekilmek zorunda kaldı. 1 ay sonra Yanardağı patlamasının ardından toparlanmış olan Doğu ittifakı Chimiyan’a çıkartma yaptı 16 bin askerle. Yuroxteron’dan da gelen yeni destek birlikleriyle 14 bin kişilik bir ordu Chimiyan’da toplanmıştı. Adanın doğusundaki savaşta batı ittifakı püskürtülünce Kolusyen şehrine çekildiler. Bu sırada Morbank tayfası 550 kadar kişi kalmıştı. Kolusyen şehri kuşatıldığı sırada Sibuns kralına darbe yapılıp öldürüldü yerel bir soylu tarafından. Yeni gelen soylu, Batı devletleriyle ittifak yapmak yerine Yanurus’a boyun eğilmesi gerektiğini düşünüyordu. Morbank tayfası, eski Sibuns kralının oğlunu koruyup darbe yapan yeni kralı öldürdü ve asıl kralın oğlunu başa geçirmeyi başardı. Kolusyen duvarları bu sırada aşıldı ve doğu ittifakı ordusu içeri girdi. Çok kanlı bir savaşla ancak püskürttüler. Batı ittifakından 6 bin, doğu ittifakından 7 bin kişi öldü. Morbank tayfası ise 450 kişi kaldı. O sırada Yanurus’a doğudan süren Enji saldırısı nedeniyle daha fazla batıda güç harcayamayacak olan Doğu İttifakı, Chimiyan adasından geri çekildi. Söz verilen ödemelerini aldıktan sonra Morbank tayfası batıya yola koyuldu. 1701 yılında Zivonk şehrine geldiler. Sibuns-Yanurus savaşından sonra Yuroxteron topraklarında huzursuzluk başlamıştı. Ayrılmak isteyen Olepek’ler ve Sentriz’lerin yanında Yurox’lardan da ayrılık isteği yayılıyordu. Geldikten 1 hafta sonra Zivonk ve Jerintre şehirlerinin en güçlü aileleri, Poxiwom’a başkaldırdı. Üstlerine bir ordu gönderildi ancak Orzhebin şehrinde de çıkan ayaklanmayla oyalandılar. Bu sırada Morbank, Zivonk’un başına geçip kendini kral ilan eden Torniba kralıyla paralı askerlik için anlaştı. Avgor yarımadasında alçalan Yerzonso dağının devamında, Yuroxteron ordusuyla Torniba, Uberias ve Jerintre orduları karşı karşıya geldi. 6 bin kişilik Yuroxteron ordusunu 7 bin kişiyle yendiler. Morbank tayfası da bu savaşta yer aldı, 50 yitim verdi. Savaştan sonra yeni kurulan küçük krallıklar, otoritelerini oturtmaya çalışıyordu. İç savaş sırasında artan eşkıyalık göze batınca Morbank tayfasını bu eşkıyalara karşı kiralamayı sürdürdüler. 1702’de Uberias ve Torniba savaştı ve bu savaşta da Torniba tarafında paralı asker olarak savaştılar. Ancak Torniba savaşta ağır bir yenilgi aldı. Morbank tayfasından 120 kişi öldü ve savaş alanından zor kaçtılar. Gemileri de Yirita’nın güneyinde bir kıyıda bekliyordu. Morbank, uzun süredir yağmadan uzaklaşıp bırakmıştı. Kaçamayacakları krallıkları karşısına almak yerine onlar için paralı askerlik yapıyordu. Ancak giderek sayıları azaldığı ve artamadığı için bundan da yılmıştı. 3 yıldır süren macera onu da birçok tayfa üyesini de yormuştu. Paralı askerlikten biriktirdiği parayla tüm tayfasıyla bir yere yerleşmek istiyordu. Tayfada bundan rahatsız olanlar, Yirita’nın doğusundaki birkaç köyü yağmaladı haber vermeden. Yağmaya devam etmek ve başka krallıkların savaşlarında yer almamak istiyorlardı. Bölgeye gönderilen askerler kimin saldırdığını bilmiyordu. Askerlerden önce varan Morbank ve yanındaki birçok yanlısı, yağmacı tayfa üyelerinin başı Akezirm ve yancılarıyla karşılaştı. 50 kadar kişiyle birlikte köyleri yağmalamışlardı. Gelen askerler her ne kadar haklı olsa da kendi tayfasından 50 kişiyi bırakmaya gönlü el vermedi ve onlarla birlikte gelen 40 kişilik askeri birliği öldürdü. Sonradan vicdan azabı çektiği bir akşam tayfa arasında çıkan tartışmada Akezirm’ciler Morbank’ı öldürdü, ardından kalan Morbank’çılar Akezirm’cileri öldürdü. Morbank tayfası böylece 200 kişi kaldı. Paralı askerliği de yağmacılığı da bu olayla birlikte bıraktılar. 30 kadar erkek, yollarını tayfadan ayırıp daha kıyı kesiminde tersanecilik gibi işlere giriştiler. Öbür ayrılmayan tayfa 60 kadın 110 kadar erkek ile Orzhebin’in güneyindeki uygun bir alana yerleştiler. Biriktirdikleri parayla bir köy kurup evler inşa ettiler. Tarıma başladılar. Köylerinin adını da “Morbanko Köyü” koydular

MS 1800 - Esolagit, Mianok, Diminitra, Tsiyazku, Doridemt yıkıldı. Birshtai, Mustavorok’u çevreleyen dağları aşıp içeri ordu sokabilmeyi başardı. Geçerken hırpalanan 12.000 kişilik ordudan 1781 yılındaki seferden 2 yıl sonunda ülkelerine 300 kişi dönebildi, başarısızlıkla. Gücünü bu başarısız seferde harcayan Birshtai da yıkıldı. Pindolof ve Ranstek kuruldu. Tameraba, Erinkez yıkıldı. Enalek, Mustarok ve Narupza’ların ortak savaşıyla Enji İmparatorluğu, Mustavorok bataklığından atıldı. Enji imparatorluğu bölünüp yıkıldı. Butsama, Nytant, Nerem, Mirbulg, Boyendo, Agald ve Genputsi krallıkları kuruldu. Genputsi’nin batısında ise Esparda bölgesinde geniş bir alanda birçok devlet kuruldu. Fandipa, Agrutskel, Yramur ve Pistvar yıkıldı. Amtarn’da Piorm krallığı, Barnokal’de Barnokal krallığı kuruldu. Jinghaz, Umilirn, Rapefiels krallıkları ve Oramerkit Kursunchko kuruldu. Kuzey Lubugos adası, Ranstek kraliçeliği tarafından ele geçirildi. Öbür iki Lubugos adasını ise Agald krallığı ele geçirdi. Dragzyne’da Migrunt ve Abreskar Kursunchko’ları kuruldu. Bu iki yeni Kursunchko, Akternaj adaları için birbirleriyle savaşıp yarı yarıya bölüşebildi. Dianme krallığı 1765’te büyük bir meydan savaşında İlitazil’i yendi. Livishe devleti yıkıldı. Güçten düşen İlitazil yavaşça yıkılırken içinden Mestinda ve Osarsi çıktı. Aspi krallığı ise yıkıldı. Kralın ölümünün ardından prense boyun eğmeyen bir komutanın ordusuyla prensi öldürmesi ve ordunun kalanıyla savaşması sonucu Dianme de ikiye bölündü. Ziliar’lar, Sirmishash içinde ayaklanma çıkarıp Sirmishash’ı da yıktı. Ve sonuçta Timbara’da Mestinda’nın ardından 4 krallık oluştu : Ziliarpion, Liribast, Emdio, Dirmon. Liribast, Bairilid federasyonlarını kendine bağladı. Narfim yıkıldı. Timbara’daki iç karışıklıktan yararlanan Kuzey Hefkirin’liler, aynı sancak altında birleşip devletleşti. Ardından güçlerini toplayıp Hekapeln adalarının birçoğunu ele geçirecek kadar savaş başarısı elde ettiler. Böylece Doğu Hefkirin, Ruslebuj devletinin egemenliğine geçti. Birahga, Nedgatya, Ipbur, Dishmaruk yıkıldı. Diyyatar, Imtram, Zuhrin, Bedgolieb, Rutahzar, Mirdan, Agunyat, Otirem kuruldu. Ruslebuj’un batısında küçük bir devlet olan Yabduroh kuruldu. Operay, Kirenzay ve Kinertak yıkıldı. Virmenek beyliği ve Koshur krallığı kuruldu. Doğu Tisparla krallıkları birleşti ve Emdria kuruldu. Zoritnia’nın kuzeyinde Serno krallığı kuruldu. Ruwmano adasında Parlak Gölge Tarikatı içinde anlaşmazlık çıktı. Gölge önderi Doiment ve yancıları, adayı kendi egemenliklerine aldılar ve Parlak Gölge Tarikatı ikiye bölünmüş oldu. Umudork dağıldı ve üç krallık oluştu : Pintzer, Batı Dreman ve Frinpost. Gethnidia ve Libawant yıkıldı. Sinxar’ın doğu toprakları elinden çıktı. Ve bu toprakları kapsayan “Levri Krallığı” 1793’te doğmuş oldu. Sterm krallığı varlığını sürdürdü. Zremmeth ve Mencrox; Libawant’ın yerine kuruldu. Berifon yıkıldı. Vrenord ve Nolebro kuruldu. Crenbuatz, Avelonya, Urotnerk, Srezeth, Borunmoth yıkıldı. Vintria, Spormezk, Melstrin, Garuchner, Gaiba, Milensor Akkül krallıkları ve Murisbax devleti kuruldu. Yuroxteron, Torniba, Jerintre ve öbür birkaç küçük başkaldıran krallık daha yıkıldı. Yerine 6 krallık kuruldu/kaldı : Uberias, Mupstor, Tirniza, Rithen, Sepralon, Gemoyla. Encrist iyice küçüldü. Zrits’in batısı Zremmeth, doğusu yeni kurulan Anialn krallığı tarafından ele geçirildi. Ojinsant, Klayir, Sibuns, Batı ve Doğu Exrica, Keon krallıkları yıkıldı. Doğudaki iki ana Mandraske adasını Aleonk krallığı ele geçirdi. Sirmishash ile gücünü birleştiren Ta Arrm ve Prr Sêr Anag, Tukrim’i ele geçirip İlitazil’i yendi. İlitazil ve Sirmishash yıkıldıktan sonra Tukrim’in batısını Liribast ele geçirdi. Ardından kendi aralarında çarpışan batı Vdalronk’larından Prr Sêr Anag, kuzeye biraz genişledi. Tirniza, Pimarbul’un batısındaki Nyrokos kökenli yerleşkesini sürdürdü. Tsiyazku’nun ardından Ranstek de katliamları ve soykırımı sürdürerek Jayen ayaklanmasını çok kanlı biçimde bastırdı. Muaguln, Igjalash’ın Shanor’daki tüm gücünü kırıp güney Shanor’un tek egemeni oldu. Kuzey Shanor, Zinchat; Kuzey Jayena, Igjalash yönetiminde kaldı. Bilvodan’lar bir dönem kendilerinden çok vergi talep eden Zinchat ile savaşsa bile çok sürdürmediler. Pistvar’ın yıkılması sonucunda Enragak, Bilvodia’da daha büyük pay sahibi oldu. Norangt yıkıldı ve yerine Budarm Garr kuruldu

MS 1900 – Zinchat, Muaguln, Igjalash, Topsiff, Nurr Emjan, Yanurus, Ranstek, Mirbulg yıkıldı. Kurulan devletler : Irdanhu, Yimileb, Abitayna, Shimeko, Zuvalm, Woritqim, Putaskhala, Utalm, Faylen, Qur Munor, Kijashuch, Kiap. Pindolof’un yitirdiği kuzey topraklarında Shiank Konfederasyonu kuruldu. Esparda devletçikleri varlığını sürdürürken Dunja ovasında öbür devletlerin otoritesi çöktü ve küçük devletler kuruldu. Yanurus’tan ve Genputsi’nin batısından toplam 4 devlet doğdu : Beredan, Orisnu, Fildumop, Chemurant. Yanurus’un yıkılması sürecinde Browun ve Chintarshe bölgelerinde ise bir sürü küçük krallık kuruldu. Dragzyne’daki devletlerin sınırları biraz değişti ama devlet yıkılmadı kurulmadı. Timbara’da biraz değişen sınırlar dışında Liribast’ın kuzeyinde Krispam krallığı kuruldu. Livishe yarımadasında ve güney Taidosp bölgesinde iki krallık kuruldu. Yabduroh devleti yıkıldı. Emdio, Hekapeln adalarında ilerledi. Kuzey Hefkirin’de Ikatemut devleti kuruldu. Mirdan yıkıldı. Diyemoba bölgesinde ve Obuyhod kabilelerinde devletsiz küçük kabileler yönetim sürdü. Bedgolieb güney Danglatoy’u ele geçirdi. Mirnam, Veripak, Usural, Koshur yıkıldı. Dirimun, Perzeruk, Tupalkar, Chiremor beylikleri kuruldu. Veripak beyliği yıkıldıktan sonra merkez Bermak’ta küçük küçük bir sürü beylik kuruldu. Gaburach’ın kuzeyinde Barusmij krallığı kuruldu. Pintzer krallığı epey genişledi. Zoritnia, Ubelvon, Sinxar, Emdria, Senkroli, Relvij, Serno yıkıldı. Vindark, Tindorim, Sletan, Inthar, Labter, Yarnath, Nokoral krallıkları kuruldu. Ayrıca küçük küçük Grund ve Bezartax krallıklarının yanında Moslong-Eglom federasyonu da kuruldu. Vindark krallığı, donanmasıyla Putsura’ya sefer düzenleyip Parlak Gölge Tarikatını yıktı. İçeriden iş birliği gösteren yerel bir beye de doğu Putsura adasında Frageln krallığını kurma hakkı tanıdı. Levri 1812’de Endoritsia ve Milensor Akkül krallığına karşı çok ağır bir saldırıya geçti. Frinpost, Zremmeth ve Sinxar krallıklarının da desteğini aldı. 1815’te ikinci büyük saldırısıyla Endoritsia’yı yıkacak kadar ağır yendi. 1817’de Milensor Akkül krallığı da birkaç aylık bir iç savaş sonucu dağıldı ve Levri tarafından ele geçirildi. Powrin’lerin Verdiol’e geçmesini başlattı. Bölgesinde giderek baskın güç durumuna gelen Levri, Verdiol’ün de birincil temsilcisi konumuna yükseldi. 1840’ta kurulan Muritian ile dini ittifak kurdular. Kuzeyindeki krallıklarla savaştan ötürü başı ağrıyan Etriwian krallığı, doğudan gelen Verdiol baskısına çok direnemedi. Savaştan kaçınmak için ülkesinin güney yarısında Verdiol kiliseleri açılmasına izin verdi. 1872’de de resmi olarak Etriwian kralı Verdiol’e geçti ve ülkesinde de Verdoil’e geçişi başlattı. 1885’te Spormezk kralının da Verdiol’e geçmesiyle inanç Mowrac’lar arasında da yayılmaya başladı. Dium, Kropferm, Endoritsia, Pirajin, Himdraven, Eramurk, Gaiba, Sterm yıkıldı. Zremmeth çok küçüldü. Luaronc adasında Lerincorm’dan kopuk bir Prowiun din devleti kuruldu. Kropferm yıkıldıktan sonra yerine bir sürü küçük Vayrumt ve Sreva devletçikleri kuruldu. Muritian, Vemtrex, Drabent, Güney Ubira, Grozenth, Yrankil, Tserol, Kelfrep, Unchris, Ziroth krallıkları kuruldu. Encrist krallığı yıkıldı ama Brejont krallığı kuruldu. Kara sınırı bulunan krallıklarla savaştan ötürü odağını Tukrim’e ayıramayan Liribast’ın durumundan yararlanan Ta Arrm ve Prr Sêr Anag, Tukrim’e tüm güçleriyle saldırıp ele geçirdiler. Prr Sêr Anag, teknolojisini kullanıp Uzirink’lere de saldırdı ve Uziri’de biraz bölge ele geçirdi. Doğudaki Vdalronk’lar ise batıya saldırıp iki batılı Vdalronk delvetinden biraz toprak aldı ama sayıca çoğunluk olmalarına karşın teknolojik üstünlüğü yenemediler. Güneydoğu Onulorp’taki devlet bölünmeleri ve karışıklıklardan ötürü Jayena üzerindeki otoriteleri azaldı. Bunu fırsat bilen ve yüzlerce yıldır birçok katliama uğrayan Jayen’ler üçüncü büyük bir ayaklanma çıkardı ve bu kez Onulorp’luların meşgul anına getirip ilk kez kısmen başarılı oldular. 1888’de başlayıp hızlıca alevlenen başkaldırılar, Onulorp devletlerinin doğu Jayena’daki kontrolünü kırdı. Shanor; Putaskhala ve Utalm arasında bölüşüldü. Özellikle Putaskhala, birçok Shanorach’ı köle asker olarak alıp kendi kıtasında savaşlarda kullandı. Ancak Shanorach’lar dişe dokunur bir direniş sergileyemedi. Zinchat yerine kurulan Putaskhala ile birlikte Bilvodia politikası da değişti ve Enragak’a karşı birlikte savaşmak yerine hem Enragak hem Bilvodan’lara karşı savaşma politikası güttü yeni hanedan. Dangyab Hazz yıkıldı. Dangyab Hazz’ın en kıdemli önderleri öldürüldü. Düzen bozulup Enragak ya da Putaskhala tarafından yutulmadan önce yeniden örgütlendiler ve Abgum Oir Brarnz kuruldu. Oramerkit ve Migrunt ile savaşmaya çok güç ayırıp üstüne kendi iç karışıklıklarıyla uğraşan Tarara, Erüngar’da gücünü yitirmeye başladı. 1871 kışında havalar iyice soğumuşken bunu kendi üstünlüklerine kullanan Erünrim’ler, Budarm Garr ve Ornpurk birlikte hareket etmesi sonucu doğudaki 3 adaya gece saldırısı düzenlediler. Sabah da süren çarpışmayla savaş sonlanmadı ancak Tarara büyük vuruş yedi. 3 hafta içinde tüm Tarara savaşçılarını yendiler. Kalan Drags’ları ya katlettiler ya köle yaptılar. Çok kanlı katliamlar yaşandı. Katliamları daha çok Ornpurk’tan gelenler yaptı ve savaş sonrası dönemde Ornpurk ile Budarm Garr arası anlaşmazlıkların fitili oldu. Bu yengiden yüreklenen Ornpurk’lular, Drags’lardan kalan ve kendi yaptıkları gemilerle Dragzyne’a gidip savaşmak istedi. Budarm Garr Kursunch’u ise hem güçlerinin yetmeyeceğini hem amaçlarının katliam olmadığını söyledi. Zamanla iyice kızışan gerilim, 1875’teki savaşı doğurdu. 1. Erünrim iç savaşı, öncesindeki tüm Erünrim’lar arası çatışmalardan daha ağır ve kanlıydı. İki taraf da birbirine üstün gelemedi ama Budarm Garr batıya biraz genişledi. 1879’da ilk kez Nyrokos’tan işgal birlikleri geldi. Mupstor ve Tirniza birlikte hareket edip Erüngar’ın güneyine birlik çıkardılar. Önceki iç savaşın yaralarını hâlâ tam saramamış Erünrim’ler, bu saldırıyı püskürtemedi ancak çok ilerlemeden durdurabildi. Daha önce de Nyrokos’tan ticaret gemileri gelmişti ancak ilk kez planlı büyük bir saldırı örneğiydi.

MS 1950 – Butsama, Genputsi, Jinghaz, Rapefiels, Pindolof, Piorm, Zuvalm, Nerem, Agald, Boyendo, Kiap yıkıldı. Lubugos, yeni kurulan Renalaf devleti tarafından ele geçirildi. Irajako, Viraveln, Esupasherm, Yinoda, Yupoka, Eguno, Achkem, Zibtram, Fiseruln, Renalaf, Sheltosh, Browun, Orlaz krallıkları kuruldu. Browun Chintarshe devletçiklerinden ele geçirilmeyenler Browun krallığı olarak birleşti. Esparda devletçiklerinin güneydoğusunda Epar Konfederasyonu kuruldu. Shiank konfederasyonu dağılıp ele geçirildi. Sheltosh’lar tarihte ilk ve son kez kendilerine ait bir devlet kurdu. Mustarok’lar doğu ve batıya ayrılıp kendi aralarında savaştı ancak savaş sonrası kalıcı bir ayrılık olmadı. Amtarn ve Lurkuche, Umilirn tarafından ele geçirildi. Abreskar yıkıldı ve güneydeki Akternaj adalarını Yimileb ele geçirdi. Abreskar’ın yerine Trinokor ve Iravinj kuruldu. Ziliarpion ve Osarsi yıkıldı. Krispam, Emdio ve Mestinda genişledi. Kaherel devleti ve Hus’chorzi krallığı kuruldu. Hus’chorzi, Hekapeln adalarını da Emdio’dan aldı. Serjers adalarını Fildumop ele geçirdi. Zimalan yıkıldı ve Deruyalg devleti kuruldu. Diyyatar krallığı tümüyle yıkılıp Danglatoy ele geçirildi. Bedgolieb çokça genişledi. Perzeruk beyliği batıya epey genişledi. Chiremor ve Virmenek küçüldü. Bamrerim yıkıldı. Yiraldon, Barusmij’i ele geçirirken çok yıprandı. Tindorim ve Inthar, Yiraldon’u yıktı. Tindorim krallığı; Labter(1926) krallığını ve Gaburach’ı(1927) yenip ele geçirdi. 1928’de Bamrerim’in de Tupalkar’a yenilmesiyle Tupalkar-Perzeruk işbirliği oluştu. Böylece 10 yıl sürecek Bermak-Tindorim savaşları başladı. Küçük Grund krallıklarını kendine katan Vindark, tüm Grund topraklarını ele geçirdi. Srebert yıkıldı. Frinpost, güneye genişledi ve Levri’den birazcık toprak aldı. Bermak-Tindorim savaşları, Bamrerim’in de düşüp Tupalkar ve Perzeruk ittifakının doğuya odaklanmak için anlaşmasıyla başladı. Tupalkar beyi Utkaja, Perzeruk beyi Karmêz, Tindorim imparatoru Kinslop idi. Utkaja ve Karmêz’ın birleşik 65 bin kişilik ordusu, Benira şehrine dek gelip yoldaki yerleşkeleri de yağmaladı. 7 bin kişilik garnizon onlara uzun bir süre direndikten sonra Bermak ordusu geri çekildi. 1929’da yeniden geldiler bu kez 70 bin kişilik orduyla. Benira’yı ele geçirip ilerlediler. Duronuz’u ele geçirdiler, Sorandur’u dağlık oluşundan ötürü kuşatamadılar, Yevrilokep’e dek ulaştılar. 23 bin kişilik kocaman Tindorim ordusu, Yevrilokep’in batısındaki savaşta yenildi. İmparator Kinslop bile savaşta öldürüldü. Tutsak alınan askerlerin 5 bin kadarı Benira’nın doğusundaki madenlerde ve tarlalarda köle olarak çalıştırıldı. Tindorim’in başına Kinslop’un oğlu 2. Albent geçti. Çok zeki bir savaş taktisyeniydi. Bermak ittifakıyla savaşmaktan uzun süre kaçındı. 1931’de Yevrilokep’i de ele geçirdiler. 1934’te Inthar, Ersurna’yı kuşattı ancak geri püskürtüldü. Utkaja, ordusuyla Inthar’a sefere çıktı ve birçok kasabasını köyünü yağmaladı. Tam bu anı fırsat bilen Albent, 5 yıldır hazırladığı ordusuyla Yevrilokep’i ele geçirdi. Hızlıca Perzeruk onun üstüne 30 bin asker yolladı ancak 19 bin askeri ile onları yenip geri püskürttü. İki hafta sonra 34 bin askerle geri döndüler ve bu kez ordunun başında Karmêz’ın oğlu Zhatakam vardı. Albent, ordusunun geyikli savaşçılara karşı dağılmamasını sağladı ve taktisyenliği ile savaşı kazandı. 7 bin Perzeruk askeri öldü, 4 bin tutsak alındı, kalanlar kaçtı. Üstelik Tindorim ordusu yalnızca 3 bin asker yitirdi. Zhatakam da tutsak alındı. Bunu duyunca sinirden kuduran Karmêz, tüm alt beylerini buyruğuna çağırdı. Hâlâ Inthar seferinde olan Utkaja kendisine katılamadı. Üstüne Pintzer ve Frinpost krallıkları da Tupalkar tehdidine karşı yardıma geldi ve Utkaja, yabancı topraklarda üç orduya karşı kovalamaca ve savaşlar geçirdi. Karmêz, 1935’in en başında 52 bin kadarlık bir ordu toparlayabilmişti. Kendisi gelene dek ise Albent Duronuz’u da ele geçirdi ve Benira’nın doğusunda köle olarak tutulan askerleri özgürleştirip 3000 kadar kişiyi kendine kattı. Öbür askerler ise ya ölmüştü ya başka topraklara satılmıştı. 5 yıllık hazırlığı süresinde birçok at çiftliği kurmuştu ve hiç israf etmeden tüm kaynakları savaş hazırlığına harcadı. Yevrilokep fethinden sonra imparatorluğun verdiği güvenle gaza gelip yeni askere girenler oldu. Böylece 1935’te Duronuz’da 28 bin kadarlık bir ordu birikti. Üstelik bunların 12 bin kadarı atlı birlikti. Duronuz’un uzun bir kuşatmaya dayanacağını güvenceye aldıktan sonra Karmêz’ın ordusuyla yaklaşması üzerine yola koyuldu. Tirast dağlarının güneyine dek ilerledi ve oraya yaklaşınca Karmêz’ın ordusu kendisine yetişti. Savaştan önce her şeyi hesaplamıştı. Yolda yağmalanacağını bildiği bir köydeki yiyeceklere zehir koydurmuştu ve bu sayede birkaç saat içinde zehirlenip ölen Perzeruk askerleri yüzünden yolun kalanında yağma yapsalar bile yemekleri yemeye çekindiler. Bundan ötürü yiyecek kaynakları kısıldı. Albent ise ordusunun gerek duyacağı şeyleri aylar öncesinden hazırlamıştı. Savaş alanını bile haftalar önceden seçmişti. Tirast’ın güneyinde biraz yükseklere çıkınca bunun tuzak olduğunu düşünen Karmêz, ordusunu dağın eteğine yaklaştırmadı. Albent’in ise ordusunun besini zaten dağda hazırlanmıştı. Askerlerini iyice dinlendirdi. Perzeruk ordusunun su içebileceği yakınlıktaki iki dereye zehir döktürdü. Karmêz’ın ordusu yolda su ve yemek sağlama planıyla yola çıkmıştı ve şimdi besin kıtlığı çekiyordu. Üstüne gece vakti çok küçük gizli bir Tindorim birliği, güneye gelip Perzeruk’un yemek tuttuğu çadırları yakıp kaçtı. Söndürseler bile yemeklerinin %60 kadarı yanmıştı. Çevre köyleri yağmalaması için birkaç birlik gönderdi ama Albent’in emriyle yemekleri zehirlenip içinde yaşayanlar boşaltılan köylerden yine güvenli besin bulamadılar. 2 gün sonra 1 Şubat’ta Albent’in ordusu doğuya ilerledi. Karmêz onu takip etti alçaktan. Albent, Ekrelt platosunda haftalar önceden seçtiği bölgeye yaklaştı. Ordusunda açlık ve susuzluk baş gösteren Karmêz, daha fazla kovalamaca yapamayacağını anladı. Bir an önce saldırıp bu savaşı bitirmek zorundaydı. 3 Şubat 1935 sabahı Karmêz daha yükseklere çıkıp Ekrelt platosunda karşı karşıya geldi. Perzeruk geyiklileri saldırıya geçti. Tindorim ordusuna yaklaşırken bir anda üstünde koşturdukları yer çöktü. Albent haftalardır gizlice yerin altını kazıp boşaltıyordu ve tam sırası gelince yerin altında yeri tutan kirişleri kırdırdı. Bir anda afallayan Perzeruk geyiklileri, birbirlerine çarpıp yarığa düşmeyi bıraktıktan sonra çevresinden dolanmaya başladılar ancak bu kez de Albent’in ikinci planı işleyişe girdi. Kütüklere halat ağlar bağlamıştı. Büyücülerini kullanarak bu birbirine ağ ile bağlı kütükleri aynı anda düşmanın üzerine attı ve havadayken yaktırdı. Yanan ağlar düşman geyiklilerinin üstüne gelince geyikler takılıp birbirlerinin üstüne düştü. Daha iki ordu birbirine değmeden 1000 geyikli ölmüştü bile. Bir o kadarı da yaralanmışken tüm ordu ise afallayıp kalmıştı. Aç ve susuz kalan Perzeruk ordusu bu engeli de aşıp dört nala saldırıya geçti. Ve bu kez Albent’in 3. Planı da ortaya çıktı. Tam yaklaştıklarında Tindorim askerleri, yerde gizli tahta kazıkları kaldırdı ve yavaşlayamayan geyikler toslayıp kazıklara saplanarak öldü, arkalarından gelenler de onlara çarptı. Kazıklara toslayan Perzeruk ordusunun üzerine yanıcı maddeyle dolu çömlekler fırlatıp yaktılar. Bu son tuzaktan da sonra toparlanabilen Perzeruk ordusu yakın savaşa sonunda girebildi. Hem aç susuz hem moralleri bozulmuş olan orduyu, Tindorim ordusu neredeyse kıyımdan geçirdi. Geyiklerini yeterince kullanamadıkları ve engebeli alanda üstüne önce Perzeruk büyücüleri hedef alınıp aradan çıkarıldı. 4 saat kadar sürdü savaş. Perzeruk’tan 23 bin, Tindorim’den 9 bin asker öldü. 6 bin Perzeruk askeri de Karmêz ile birlikte tutsak alındıktan sonra kalan 23 bin Perzeruk askeri apar topar savaş alanından kaçtı. Ekrelt savaşından utkun ayrılan Albent, birkaç ay içinde Benira ve hatta Chiraz ile Shermush’u bile ele geçirdi. Utkaja ise biraz başarısız bir sefer sonucu yalnız Ersurna’yı kurtararak dönebildi. Albent, savaştan sonra ayrılıkçı Labter yerleşkelerini bastırmakla uğraştı. Nisan’da Nepring’deki ayaklanmayı biraz kanlı bir biçimde bastırdıktan sonra Neanz’a doğru yola koyuldu. Vindark prensesi ile büyük oğlu evlenecekti. Ancak düğünde inanılmaz bir olay yaşandı. Prens suikaste uğradı. Sinirden çıldıran Albent, sorumluların bulunması için katı bir soruşturma başlattı. Bu dönemde Sletan topraklarında yeni bir Abstorel mezhebi doğuyordu ve kendilerine Yeşil Abstorel’ler diyorlardı. Sletan kralı da bu inancı benimseyince kendilerini doğru Abstorel olarak görmeye başladılar. Mayıs 1935’te Sletan, Tindorim’e saldırıya geçti. Chairon’u düşürüp kuzeye doğru ilerledi. Sletan kralının kardeşi yönetiyordu orduyu. Albent peşinden gelince doğruca yüzleşmek yerine kuzeye ilerleyip kaçtı. Foucha’ya geldiğinde önceden anlaştığı Labter destekçilerinden yardım aldı ve Tindorim’e karşı bir ayaklanma başlattı. Kasaba kasaba gezerek kendisine katılacak Labter’ler topladı. Nepring’e geldi ve burada zaten önceki kanlı bastırılan başkaldırıdan ötürü imparatorluğa kızgın olan Labter’ler, kendisini destekledi. Kuzey’de Labter krallığı yeniden ilan edildi. Kral olarak ise prensin suikastinde de parmağı olan bir Labter soylusu ipleri eline aldı. Yarnath ile de ittifak yaptılar. Moslong-Eglom federasyonu da Sletan’a destek verdi. Tindorim topraklarında kalan Eglom çoğunluklu bölgeleri kendilerine istiyorlardı. Aynı sırada ticaret sayesinde Timbara’dan gelen bir virüs ile Hosilo şehrinde bir salgın hastalık baş göstermişti. Hosilo şehrinde bulunan küçük oğlu şehirden çıkarılırken yolda kervanına saldırılıp kaçırıldı Bu kadar olayın stresine karşın yine de Albent, Nepring’de Sletan’ı yendi. Savaştan apar topar kaçan Sletan ordusu, Foucha’ya sığındı. Benira’da tutsak tutulan Zhatakam(Karmêz’ın oğlu) gizlice kaçırılıp kurtarıldı ve Perzeruk’un başına geçti. Aylardır süren tutsaklık sonucu yorgun düşse de içinde büyük bir kin vardı. Albent, Foucha’yı da aldıktan sonra kalan ayaklanmaları kanlı biçimde bastırdı ve ardından küçük oğlunu bulmak için batıya ilerledi. Kendisi doğudayken yapılan arama tarama ile oğlunun güneye getirildiğini anlamıştı. Moslong-Eglom federasyonu kaçırmıştı küçük oğlu Cholevn’i. Tutulduğu kalede bir parmağı kesilip Albent’e kutuda gönderildi ve güney topraklarından çekilmezse tüm parmaklarının kesileceği söylendi. Albent’in gönderdiği bir büyücü takımı, gizlice Cholevn’i kurtardı. Cholevn güvene eriştikten sonra Albent ordusuyla Moslon-Eglom ordusunun üzerine yürüdü. Onları destekleyen kendi topraklarındaki Eglom’lara da birçok katliam yaptıktan sonra federasyon ordusunu yendi. O sırada salgın, Hosilo’dan da yayılıp Neanz ve Yevrilokep’te artmaya başlamıştı. Güvende olması için Cholevn’i Soirnaz şehrine yolladıktan sonra Sletan’ı topraklarından tümüyle atmak için üzerine yürüdü. İki meydan savaşında Sletan’ı yenip püskürttü. Chairon’u geri aldı. Zhatakam, bu sırada Chiraz ve Shermush’u kuşatıp ele geçirdi. Benira kuşatması sırasında Albent yetişince iki ordu savaştı ancak üstün gelemeyince geri çekildiler. Tindorim de Perzeruk da epeyce yıpranmıştı. Bu savaş sırasında Tindorim ordusundan salgın hastalık Perzeruk askerlerine de bulaştı. Perzeruk’u püskürttükten sonra düşmanına destek veren Yarnath’a saldırdı. Bironjik ve batısındaki iki adayı ele geçirdi. 1936’da Zhatakam, yeniden Benira’yı kuşattı ancak alamayıp geri çekildi. Tindorim topraklarında giderek yayılan ve çevre krallıklara da geçen salgına “Albent Salgını” denildi. 1937’de Albent de hastalandı. Rithen bu dönemde Levri tarafından yıkılmıştı ve kuzeydeki krallıkları teker teker düşüren Levri imparatorluğunun korkusu güneye de ulaşmıştı. Zhatakam bir daha saldırıya geçti ancak sonuç gene berabere bitince iki ordu geri çekildi. 1938’de Bermak-Tindorim savaşlarını bitirici savaş yaşandı. Albent hastalığından ötürü iyice kötüleşmişti ve hâlâ gücü varken Perzeruk tehdidini bitirmek istiyordu. İmparatorluk ordusunu iyice hazırlayarak üstlerine yürüdü. Zhatakam da yıllardır biriktirdiği öç hırsı ile yola koyuldu. Tupalkar ve Perzeruk ittifakının orduları, Temmuz 1938’de Tindorim ve desteğe gelen Vindark orduları ile karşılaştı. 45 bin Bermak askeri ve 27 bin Tisparla askeri savaştı. Albent, kılpayı da olsa kazanmayı başardı. Zhatakam en önlerde savaşırken 3 ok yiyerek öldü. 12 bin asker yitirdikten sonra Bermak ordusu Shermush’a kaçtı. Peşlerinden gelen Albent, Shermush’u ele geçirdi. Şehri tutamayacaklarını anlayan Bermak ordusu, son güçleriyle kuşatmayı yarıp batıya kaçtı. Bu savaşlar sırasında zaten hasta olan Albent iyice yorgun düştü. Kuzeye ilerlerken iyice kötüleşip öldü. Oğlu Cholevn henüz 15 yaşında olduğu için yönetimi annesi aldı. 17 yaşına gelene dek kenarda bekledi. Bu süreçte Labter’ler yeniden ayaklandı. Sletan ise Chairon’u ele geçirdi. Kraliçe, Labter ayaklanmasını bastırdı. Kral olduktan sonra Cholevn, Vindark’ın başka bir prensesi ile evlendi. Babası kadar özel olmasa da yine imparatorluğu iyi yönetti. Tindorim’in en uzun yöneten imparatoru oldu ve döneminde Lerespon ulusçuluğu arttı. Zremmeth, Rithen, Uberias, Brejont, Mupstor, Ziroth, Mencrox, Vrenord, Anialn, Nolebro, Sepralon, Gemoyla yıkıldı. Levri, doğuya uzun ve sert bir sefer yaptı. 1924’de Zremmeth ve Ziroth orduları yenildi, iki devletin kralları Mencrox’a kaçıp sığındı. Aynı yıl içinde Vrenord krallığı düştü, kralı ölürken prens Anialn krallığına sığındı. Levri ile anlaşan Garuchner, Mor Kaya Adalarında Nolebro’ya karşı toplu bir donanma saldırısına girişti. 1925’te önce Mencrox’u yenen sonra Zrits adasını ele geçiren Levri; 1926’da Exrica’ya, 1929’da ilk kez Nyrokos adasına ayak bastı. 1930’da Nolebro ve Anialn’i tümüyle ele geçirdi. 1931’de Mupstor’u yıktı. Bu dönemde ilk kez savaşlarda ateşli top kullanılmaya başlandı. Levri’nin elinde icat edilen ateşli toplar, Nyrokos kalelerinin birer birer düşmesinde etkili oldu. Zremmeth, Ziroth, Anialn, Vrenord, Mencrox hanedanları; Uberias’a sığınmıştı kaçarak. Mupstor hanedanı boyun eğip alt yönetici olarak kaldı. Nolebro hanedanı öldürüldü. Uberias ile çeşitli savaşlar geçiren Levri, 1935’e dek ilerledi ve Poxiwom ile Yorsay’a çok yaklaştı. Bu sırada kendi odağı kuzeydeyken ve Vrenord ile Anialn yıkılmışken Yarnath, Bamthienk adalarının birçoğunu ele geçirdi. Kulom adasında Levri’ye boyun eğmeyen bir grup, “Kulom Şövalyeleri” dedi kendine ve Levri kanlı biçimde ezene dek savaşmaktan pes etmediler. 1935’te Poxiwom’da “Kırık Taçlar Savaşı” yaşandı. Uberias, Rithen, Sepralon, Gemoyla, Brejont, Tirniza ittifak orduları; Levri ordusuna karşı ağır biçimde yenildi. Kısa süre içinde Yorsay, Orzhebin ve Yirita da düştü. 1937’ye dek direniş sürse de Zivonk ve Turqino de düştü. Uberias’ın doğusunda yeniden devletleşmeye çalışan yerel soylulara da izin vermedi ve tümünü yendi. Tirniza’yı iki kanattan kuşattı. Düzenli yüksek vergi karşılığında işgal etmek yerine kendisine bağlı biçimde bıraktı. Bu 50 yıllık süreçte Nyrokos’un işgali kontrol altına alınmasına harcadığı kaynaklardan ötürü öbür bölgelerde yayılamadı. Emsalve krallığı kuruldu. Vemtrex krallığı yıkıldı. Lerincorm krallığı, doğuya güçlü bir sefer düzenleyip genişledi. Sonradan geri püskürtülüp durdurulsa da Muritian’dan kopardığı toprakların çoğunu tuttu. Luaronc Prowiun devleti ile savaşsa da adayı ele geçiremedi. Grozenth ve Muritian, Etriwian’dan toprak kopardı ve Etriwian güçten düşmeye başlayıp yıkım sürecine girdi. Vayrumt-Sreva devletçiklerinin çoğu işgal edildi. Batıda küçük bir Vayrumt krallığı kuruldu. Unchris krallığı çok küçüldü ve topraklarını Tserol ile Yrankil aldı. Kelfrep ve Melstrin, Yrankil’i iki yandan sıkıştırdı. Vindark, kurulmasına izin verdiği Frageln’i işgal etti. Levri işgali nedeniyle Nyrokos krallıklarının kontrolünden çıkan Sibuns adasını Barnokal Krallığı ele geçirdi. Zuvalm yıkıldığı için onun Jayena topraklarını Qur Munor alırken 3. Büyük Jayen Ayaklanması başarıya ulaştı ve 1903 yılında sonunda ilk gerçek devletlerine sahip oldular : Nulosaren. Shimeko, Putaskhala’in dikkatini dağıtmak ve odağı kendisinden çekmek için Utalm ile iş birliği yapıp kuzeydeki Shanorach’ları ayaklandırdı ve onlara kuşanım dağıttı. Putaskhala, bu ayaklanmayı çok sert ve kanlı biçimde bastırdı. Bu sırada gelecekteki Shanorach bağımsızlık alevinin tohumlarını da atmış oldu. Ayaklanmaları bastırırken yıprandığı bölgelerden Utalm saldırıya geçti ve kuzeye ilerledi. Enragak, batısındaki savaşlardan yıpranınca Bilvodia’ya yeterli güç gönderemez oldu. Iravinj, Bilvodia’ya çıkarma yaptı ve hem Enragak hem Putaskhala ile savaştı. Putaskhala doğu Bilvodia’ya ilerlerken Abgum Oir Brarnz da Enragak’ı kuzeye doğru ittirdi. 1910’da Erünrim’ler, iki kanattan saldırarak işgalci Nyrokos birliklerini yenip attı. Onların yanlarında getirdikleri çağdaş birçok şey ise kendilerine kaldı ve çağı yakalamalarına biraz örnek oldu. Levri işgali sonrası iyice gücü düşen Tirniza, Pimarbul’daki yerleşkesinden çekilmek zorunda kaldı ve bölgeye götürdüğü Olepek’ler de Oramerkit yönetimine girip yüzyıllar içinde büyük oranda asimile oldular. Ta Arrm ve Prr Sêr Anag, boylarından büyük işe kalkışıp Timbara’ya çıkarma yapmayı denediler. Daha karaya ayak basmadan ok ve mancınık taşı yağmuruna tutuldular. Karada da büyük bir yenilgi aldılar. Ardından Mestinda ve Liribast, birlikte Tukrim’e saldırdı. Tukrim üzerinde de yenilen batılı Vdalronk’lar, yıkılma sürecine girdi. 1940’ta Prr Sêr Anag yıkıldı. Yeniden batılı türde devletleşemeden doğulu Vdalronk’ların işgaline uğradılar. Vdalro, büyük iç karışıklıklar geçirdi. Batıyı örnek alıp bir dönem barışçıl ilişkiler kurmuş olan batılı Vdalronk’lar, birçok dışlanmaya uğradı ve kafirlikle hainlikle suçlandı. 1947’de kendilerine “Khpru” diyen bir grup Vdalronk’un öncülüğünde güneybatı Vdalro’da bir ayaklanma çıktı. 1951’de doğulu Vdalronk’lar tarafından kanlı biçimde bastırılana dek sürdü. Batılı Vdalronk’ları kafirlikle suçlayan doğu Vdalronk’larına karşın arada daha bilinçli olup Kijashuch ile ticaret ve bilgi aktarımı yapan doğulu Vdalronk’lar da oldu

MS 2000 – Achkem, Chemurant, Fildumop, Waritqim, Umilirn, Fiseruln, Oramerkit, Sheltosh, Renalaf, Epar Konfederasyonu yıkıldı. Zibtram, Faylen, Qur Munor devletlerinin Kijashuch krallığına toplu bir batı seferinde destek vermesi ile Nytant ve Achkem krallıklarına ağır darbe vuruldu. Bolca yağma yaptıktan sonra bu yardım eden 3 devlet geri çekildi. Eguno krallığı da kuzeyden saldırıya geçip Nytant’ın kuzeyini ele geçirdi ve Sheltosh’u yıktı. Güçten düşen 2 devleti tek başına savaş meydanında bitirici biçimde yenen Kijashuch krallığı, iki krallığı yıktıktan(1976) sonra gücünü toplayıp 1987’de Chemurant krallığına sefer düzenledi. 1984’te Chemurant-Fildumop arasındaki büyük savaşta birbirlerini çokça yıpratan iki devlet, Kijashuch’un işini kolaylaştırdı. Chemurant düştükten sonra savaşmaktan çekinen Epar Konfederasyonu doğruca teslim oldu. Serjers adalarını alıp Kuzeydoğu Timbara’ya çıkarma yaptı. 1990’da da Fildumop’u ele geçirdikten sonra Orisnu’nun da Herdesin şehrine dek işgal etti. 1991’de Doğu Chintarshe savaşında Orisnu, Beredan ve Browun ittifakını kendisine destek veren Yinoda ile yendi. Orisnu’yu yıktı. Waribora’yı kuşatsa da alamadı. Umilirn’i özellikle Irajako başta olmak üzere Esupasherm ile sıkıştırdılar. Yıkılan devletin yerine Esupasherm kralının yeğeninin geçmesi ile Liramuz Krallığı kuruldu. Viraveln iç savaş geçirdi ve kuzeyi Ushobut devleti olarak ayrıldı. Yupoka krallığı, Enalek krallığına sefer düzenledi bataklıkta tutunmaya çalıştılar. Zar zor belirli bir alana yerleşmeyi başardılar. Aleonk, gücünü toparlayıp Beredan’a saldırdı ve doğusundaki toprakları ele geçirdi. Amtarn ve Lurkuche, yarı yarıya Aleonk ile Irajako arasında paylaşıldı. Oramerkit’in yerine Turunz ve Pirsarozh kuruldu. Trinokor genişledi. Migrunt 1995 yılında karadan saldırının yanında Tarara şehrine çıkartma yaptı. Tarara’nın Kursunch’unu ve 3 oğlundan 2’sini savaşta öldürdü. Ortanca oğul kuzeye kaçtı ve kendi adıyla “Yribar Kursunchko”yu kurup direndi. Yribar’ın babası öldüğü için taraf değiştiren beyler nedeniyle Migrunt’un işi kolaylaştı ve Tarara Kursunchko’nun yarısını ele geçirdi. Ardından Onulorp’un kuzeybatısındaki Tarara’ya bağlı bölgeleri kendisine bağladı. Migrunt’un bu dikkat dağınıklığı sırasında Yimileb, Akternaj adalarının tümünü ele geçirdi. Enalek Krallığı, Mustarok’lara saldırıp batıdan biraz ilerledi. 1988’de Emdio’da darbe oldu. Soylu bir bey, başkentte kralı öldürüp kendini kral ilan etti ancak buna boyun eğmeyen kuzeybatıdaki lordlar direndi. Supmira krallığı kuruldu darbeyle. Liribast’ın batısındaki ayaklanmaları kendi işgalini kolaylaştırması umuduyla destekleyen Mestinda’nın planı başarılı olmadı ve prens, ayaklanan halkı destekleyip başa gelirse vergileri düşürme sözü vererek onları arkasına aldı ve babasına başkaldırdı. Ergumilian ayaklanması ile devlet içinde devlet çıkardı ve babası ölüp tahta abisi geçince de teslim olmadı. Emdio’nun güçten düşmesini kullanan Hus’chorzi, doğuya genişledi. Firnadek ve Otirem, kendi aralarındaki 1963 savaşında zayıf düştü. Bundan yararlanan Agunyat ikisinden çokça toprak aldı. Ancak Agunyat yöneticisiyle arasındaki kanlı bir anlaşmazlıktan ötürü başkaldıran zengin bir bey, yöneticinin Afkar değil Umrin olduğu söylentisini yayıp Afkar kabilelerini arkasında toplamayı başardı. 1967’de Agunyat’ın yerine geçip Afkarzar’ı kurdu. 1971’de Otirem’i tümüyle yıktı ve ele geçirdi. 1973’te onun yerine geçen oğlu da önce 1974’te Firnadek’i bitirdi sonra 1979’da Rutahzar’ı. Diyemoba-Obuyhod kabilelerinin birçoğunu kendine bağladı. Batı Hefkirin’e seferler yaptı ve batısını ele geçirdi. Bedgolieb, Danglatoy’u ele geçirdi. Güneyinde Monido Bagabi şehri merkezli Obuyhod devleti kuruldu. Dirimun beyliği, güneyindeki iki ülkenin biraz toprağını ele geçirdi. Kalan topraklarda Gahurpad devleti kuruldu ve Imtram ile Zuhrin yıkıldı. Virmenek beyliği yıkıldı ve Dirimun beyliği topraklarını ele geçirdi. 1965’te Vindark krallığına ayaklanmaları nedeniyle yaklaşık 15.000 Putsura yerlisi katledildi. Tupalkar ve Perzeruk beylikleri birlik oldu ve 1969’da kuzeye ve doğuya bir sefere çıktılar. Pintzer ve Inthar krallıklarını yıkıp Tindorim’in batısını ele geçirdiler. Tupalkar beyi hastalanıp öldü. Oğlu ise Frinpost ile savaşta tutsak düşmüştü. Başa kızı geçti. 1971’te suikaste uğradı. Onu öldürüp yönetimi alan beyi, o sırada 34 yaşında olan Perzeruk beyi Torchun savaşıp öldürdü. Böylece Tupalkar toprakları da Perzeruk egemenliğine girmiş oldu. 1972’de güçlü bir biçimde doğu seferine çıkarak Torchun savaşlarını başlattı. Tindorim’in başında hâlâ Cholevn vardı. Babası kadar yetenekli bir komutan olmasa da “9 Parmak Cholevn” tüm gücüyle savaştı. Julegun vadisinde Torchun’a karşı yenilip geri çekildi. Vindark ile birlikte Torchun’a karşı Hosilo ovasında savaşıp yeniden yenildi. Yevrilokep’e dek çekildi. Kısa bir süre dinlendikten sonra peşinden gelen Torchun’dan ötürü kuzeydoğuya ordusuyla kaçtı. Yevrilokep ve Hosilo şehirleri hızlıca düştü. Büyük oğlu Sanielm, babasının özellikle komutanlıkta yetersiz olduğunu düşündüğü için babasından tahtı ona vermesini istedi ama Cholevn kabul etmedi. Torchun bir komutan olarak o denli öne çıkmıştı ki Perzeruk Beyliğine yer yer Torchun imparatorluğu bile deniyordu. Cholevn, son kalan gücünü Vindark ile birleştirip Chairon’un 100 km kadar kuzeyindeki çayırda Torchun ile savaştı. 31 bin kişilik Tindorim-Vindark ordusu, 57 bin kişilik Perzeruk ordusuna yenildi. Teslim olmadığı için Cholevn tutsak alındıktan sonra idam edildi. Gözleri oyulmuş kesik başı, Neanz şehrine gönderildi ve başa geçen Sanielm’e gözdağı verildi. Sanielm her ne kadar öfkeden kudursa da elde onlarla savaşabilecek bir ordu gücü kalmadığı için boyun eğdi. 2 ayda bir vergi ödeme karşılığında eski imparatorluktan kalan küçük bir toprağın yarı bağımsız kralı oldu. Tindorim’in gücü kalmadıktan sonra 1973’te Vindark topraklarına da giren Torchun, tümünü ele geçirdi. Nokoral krallığını yıktı ve kurulan Vengerdi krallığı dışındaki adaları da kendine bağladı. Vengerdi adası, gönderdiği birliklere direndi. Kabur’lar gemi konusunda deneyimsiz olduğu için üstünlük kuramadılar. Geride küçük bir birlik bırakıp Sletan’ı ve öbür küçük Bezartax krallıklarını da kendine katıp batıya yola koyuldu. Kuzey seferine hazırlık ve ordusunu dinlendirmek için Benira’ya döndü. Şölenler verdi ve yeni topraklarının tadını çıkardı. Frinpost ve Levri’nin sınırına dayandılar. Daha öncesinde Levri zaten 1970’te Inthar’ın kuzeyini ele geçirmişti. Merkez gücü çöken Inthar’ın kalan şehirleri de Levri’ye sığınıp teslim oldu. 1975’te otoritesini yeterince oturttuğunu ve ordusunun hazırlandığını düşünen Torchun, büyük kuzey seferine çıktı. 1976’da Arinela’yı ele geçirip Batı Dreman krallığını yıktı. 1977’de Trinoa da düştü ve Frinpost’u ele geçirdi. Kendi boyunduruğunda olması koşuluyla hanedana zarar vermedi ancak Arinela kuşatmasında bile boyun eğmeyen Batı Dreman krallığının hanedanını katledip başlarını mızrağa takıp şehir sokaklarında gezdirdi. 1978’de Darntof’un batısında Levri ordusunu yendi. Püskürtülen Levri ordusu Darntof’a sığındı. Kuşatılan şehir 3 ay boyunca dayanınca pes eden Torchun, sonradan almak üzere Horon şehrine çekildi ve burada bir süre dinlendi. O sırada Torchun imparatorluğu ile arasında başka tampon kalmadığından ötürü olayın ciddiyeti ile sarsılan Levri, Nyrokos kıtasından bir sürü askere alım yaptı. Torchun’un ordusu birkaç yıldır sürekli savaştan savaşa gidiyordu. Kazanmalarına karşın yine de yıpratıcıydı. 1980 yılına dek bekleyip ordusunu tazelendirdi. Bu süreçte Levri de Perzeruk tehlikesine karşı güneye bir sürü birlik getirdi eğitti. Şehirlerin surlarını güçlendirdi. Düşmana karşı üstünlük için elindeki harita bilgisini geliştirdi. Nyrokos işgalinde işe yaradığını kanıtlayan toplardan daha çok üretti. Bu süreçte 1979’da gücünü biraz toplayabilen ve öç hırsıyla yanıp tutuşan Sanielm, eski imparatorluk topraklarını geri almak için saldırıya girişti. Hosilo’yu ele geçirip Yevrilokep yönlerine ilerlerken Torchun kendisine yetişti. 52 bin askeriyle Sanielm’in 19 bin kişilik ordusunu yok etti. 2 bin kadar tutsak aldı onun dışında ibret olması için tümünü katletti. Sanielm’i parçalara ayırıp her bir parçasını bir şehre gönderdi. 1980 yılında Torchun, Cinpra şehrinden yola çıkıp Zenalor’u kuşattı. Levri, duvarları güçlendirmişti. Ancak bilerek kuşatmaya destek yollamadı. Kuşatmada dezavantajda olan Bermak ordusunu yıpratmak ve açık alanda savaştan kaçınmak istiyordu. Zenalor kuşatması 4 ay sürdü. Bu kadar uzun süren direniş Torchun’u çok kızdırdı. Şehri sonunda alabildiğinde tüm garnizonu katletti. Tüm asker eşlerini de cariye yapıp ordusuna verdi. Garnizon, düşene dek kendisinin 7 katı Perzeruk askeri öldürmüştü Yeterince yıprandıklarını düşünen ve yıllardır hazırlık yapan Levri ordusu sonunda harekete geçti. Cronz olmayan alaylar ilk kez bu dönemde Perzeruk’a karşı kurulmuştu. Sarinset’te çok büyük bir ana ordu toplandı. Cronz alayları 33 bin, Egrant alayı 6 bin, Nyrokos alayı 5 bin, Grod alayı 1000, toplam 45 bin kişilik bir ordu. 15 kadar ta top getirdiler. Ayrıca 300 kadar da evcilleştirilmiş Alyarasa da bu savaşta kullanıldı. 16 Temmuz 1980 günü 62 bin kişilik Perzeruk ordusu, Andrelp kasabasında Levri ordusuyla karşı karşıya geldi. Levri ordusu çok güçlü biçimde savaştı. Savaşın ilk 2 saatinde üstünlüğü gerçekten kurmuşlardı. Ancak sonra Torchun’un gizlice arkalarından dolanması için yolladığı 9 bin asker geldi. Daha gelişmiş teknolojisine karşın Levri yine de çevresi sarılmış biçimde giderek üstünlüğü yitirdi. 6 saatlik savaş sonucunda 27 bin kişilik Levri ordusu bir yarma harekatı ile kuzeyden kaçtı. 12 bin ölü dışında kalan 6 bin kişi, yarısı ölüp yarısı tutsak edilene dek çevrelenmiş biçimde savaştı. Torchun’un ordusu 14 bin yitim vermişti. Kaçan ordu Darntof şehrine gitti. 1. Andrelp savaşında kazanan Torchun, hiç beklemeden Darntof’u kuşattı. 27 bin kişilik orduyu da garnizonuna katan şehrin ne kadar alması güç olduğunu görünce bırakıp Sarinset’i kuşattı ve 1 ayda düşürdü. Darntof’taki komutan, garnizona destek için 4 bin asker bırakıp 23 bin askeriyle Theriba’ya çekildi. Torchun, kısa bir dinlenmeden sonra Darntof’u kuşattı. Bu kez 6 haftada düşürdü. Şölen verdirip askerlerini dinlendirdi. Ocak 1981’de Dirimun ile savaşan oğlunun ordusu da utkun bir biçimde kendisine katıldı ve Darntof’ta 103 bin kişilik bir Perzeruk ordusu oluştu. O zamana dek Bermak’ta kurulan en büyük orduydu bu. Drabent, Murisbax, Vintria ve Muritian; başta Levri’nin gücünü kırmak için desteklemiyordu. Ancak Muritian ve Vintria; sıranın kendilerine geleceği korkusuyla toplam 13 bin kişilik bir ordu gücü yolladılar desteğe. Şubat 1981’de 40 bin kişilik Levri ittifak ordusu, 103 bin kişilik Perzeruk ordusuna karşı Theriba’nın 14 kilometre batısında savaştı. Çok ağır bir yenilgi aldılar. Zar zor kaçabilen 15 bin asker dışındakiler ya öldü ya köle yapıldı. 1982’ye dek Theriba, Mosem, Narloth ve Osintech düştü. Levri imparatoru mecbur teslimiyet açıkladı. Torchun, Peskora’da kutlamalarla karşılandı. Ordusu çevre yerleşkeleri yağmaladı. Gözünü daha da ötelere dikti. 90 bin askeri ile Muritian’a saldırdı. Gaiba yarımadasındaki yerleşkeleri yağmaladıktan sonra Milensor bölgesini yağmaladı. Sonra yeni hedef olarak Drabent’i seçti. Liarkat ve Murisbax’ı bile düşürüp yağmalayacak kadar kuzeye genişlemeyi başardı. Bu sırada haberi yoktu ama Vindark handanlığı, güçsüz anında zincirleri kırmak için hazır bekliyordu. Sanielm’in küçük oğlu da yaşıyordu. Murisbax ve Liarkat’ı yağmalarken Murisbax devleti ve Güney Ubira krallığına öyle ağır vurdu ki kendisi ayrıldıktan sonra yıkıldılar. Ulaşabildiği en kuzey sınırı Vothrian idi. Vothrian’ı kuşattı ancak 78 binlik ordusu kuşatmada geri püskürtüldü. Kuzeyi yeterince yağmaladığını düşünüp güneye çekildi. 1982’ye dek Theriba şehrinde dinlendi. Küçük küçük çıkan ayaklanmaları bastırmak için Tisparla’ya gitti. Kendisi kuzeyde çok uzaktayken Eryinde ve Ukit’te ayrılmaya çalışan Chopurtan beylerini Dirimun beyliği desteklemişti. 1985’te Akuri platosunun doğusunda Chiremor ve Dirimun’un 43 bin kişilik ittifak ordularına karşı 70 bin kişilik ordusuyla savaştı. Bozkır devletleri kendisine karşı daha alışkın olsa da yine de yenildiler. Torchun, 1987’ye dek Bermak’taki iç sıkıntılarla ilgilendi. Levri imparatoru ise saldırıyı üstüne çekmemek için ses çıkarmadan aylık vergileri ödedi. Torchun’dan bağımsızlık almak isteyen bir Erezut beyi, arkasına 30 bin kadar geyikli savaşçı toplayıp başkaldırdı. Torchun onunla da 2 yıl boyunca uğraştı. Yendiğinde kaçan beyi kovalamacalarla anca 1989’da son bir meydan savaşında yendi. 52 yaşına gelen Torchun, yaşlanmaya başladığını hissediyordu. Hedefi, önce uzak batıda adını duyduğu Lerincorm’u fethetmek ardından Drabent ve Garuchner’i yendikten sonra Putsura üzerinden Timbara denen bu çok yabancı kıtayı da keşfedip fethetmekti. Lerincorm seferine sonunda 1989’da çıktı. Bermak ve Tisparla’da otoritesinin sağlamlığından emin oldu. Yitirdiği askerlerin yerini de doldurdu. O zamana kadarki en büyük ordusunu kurdu. 107 bin kişi ile Chigent’e geldi. Kendisi Muritian’ın gücünü kırdıktan sonra Yobrid’i Lerincorm almıştı, Vintria ve Grozenth ise güneye gelmişti. Kuzey Idarc bölgesinde kendisine karşı ittifak yapan Grozenth, Vintria ve Sibredixirs’in 37 bin kişilik birleşik ordularını yendi. Urnekt şehrini kuşatıp düşürdü. Kuzey köylerini yağmaladıktan sonra Yobrid’e doğru yola koyuldu. Yobrid, Dupro, Hinxora şehirlerini düşürüp Ubol’ü kuşattı. 1990’da başlayan kuşatmaya dek Lerincorm, doğrudan karşılaşmaktan kaçındı ve kuşatmalarda ordusunun yorulmasını bekledi. Ubol şehri de düştükten sonra 31 bin kişilik ordusuyla Megloyra dağının güneyinde savaşa tutuştu. Yenildi ve Torchun böylece Lerincorm seferinde de başarılı oldu. Crioma’ya dek gelip şehri yağmaladı. İlginç bulduğu birtakım şeyleri yanına aldı. Lerincorm’dan çok yüklü bir vergi aldı ve yılda bir ödenmesi koşuluyla yola koyuldu. Ancak Lerincorm topraklarında ordusuna bulaşan bir salgın biraz sıkıntı çektirdi. Drabent topraklarında karşı çıkan olmadan kuzeye ilerleyip biraz yağma yaptı. Vothrian’ı 78 bin kişiyle kuşattı. Şehri düşürdükten sonra Igdern’e ilerledi ve Garuchner’i yüklü vergiye bağladı. Bu sırada kendisi de ordusu arasında yayılan salgına yakalandı. Vindark işgal edildikten sonra bağımsız davranmaya başlayan Putsura adaları üzerinden Timbara denilen kıtayı işgal hayalleri için güneye indi. Hastalığı biraz ağırlaşmıştı ve yeni bir kıtanın fethi için hem gemiler gerekiyordu hem ordunun toparlanması. 1993’e dek Benira’da dinlendi. Yaptırdığı yeni gemilerle Vurdorn limanına doğru yola koyuldu. Chairon yakınlarında bir daha hastalandı ve hastalığı ağırlaştı. 1 hafta kadar dinlendikten sonra yola devam edip Vurdorn’a vardı. 90 bin kişilik ordusunu 3 gidiş gelişte Kurpam adasına taşıyabildi. Ruwmano adasına geldiğinde haberi haftalar önceden Timbara’ya ulaşmıştı bile. Supmira ile ateşkes yapan Emdio, Krispam ile birlikte adaya 33 bin kişilik bir ordu yollamaya karar verdi. Bu sırada zaten gemi yolculuğu sırasında hastalığı biraz kötüleşen Torchun’un ordusunda, Gilenz adasında bulaşan bir salgın çıktı. Yanında Torchun’un 3 oğlu daha vardı, öbür 2 oğlu ise Sideranz’da kalmıştı. Yanındaki 3 oğlu sırasıyla; Timbara seferi, Balisteron seferi, pes edip Sideranz’a dönmek istiyordu. Emdio ve Krispam’ın ordusu, Ruwmano’ya vardı. Hasta olmasına karşın yine de savaşı yönetmek istedi Torchun. Kanlı bir savaşta Timbara ordusunu püskürttü. 12 bin düşman askeri öldürürken kendi ordusundan da 10 bin kişi öldü. Ancak bu savaş sırasında atından düşüp başını vurdu. Yanındaki doktorlar ne kadar uğraşsa da komadan uyandıramadı. Morali bozulmuş ordusu, 2 gün sonra kalan Timbara ordusuyla da savaştı. 12 bin askerleri öldü ve 8 bin askeri ölen Timbara ordusunu yeniden püskürttüler. Timbara ordusu, Ruwmano’nun güneydoğusundaki küçük bir alana sıkıştı. 67 bin kişilik Perzeruk, 13 bin kişilik Timbara ordusu kalmıştı. 3. Savaş yaşanamadan Torchun öldü. Küçük oğul, kendisiyle gelen 5 bin kişiyi alıp babasını Sideranz’da gömmek üzere ayrıldı. Ortanca ve büyük oğullar kendi aralarında anlaşamadı. Ortanca oğul, kendisini destekleyen 19 bin kişi ile Balisteron’a saldırıp oradan kuzeye çıkarak vasalı Levri’den kopan küçük Nyrokos krallıklarını kendine bağlamaya gitti. 43 bin askeri ile kalan büyük oğul, Timbara ordusunun üzerine yürüyünce fark etti ki adadan ayrılmışlar. Gemi hazırlıklarını tamamladıktan sonra Vorpikhi adalarına onları ardından gitti ancak yolda yapılan bir deniz savaşında çok asker yitirdi. 4 bin kişilik düşman donanması denizde ona 14 bin yitim verdirdi. Zar zor Vorpikhi adalarına geldiğinde ordusunda salgın iyice yayılmıştı. Livishe’den de gelen yardım ile Perzeruk’un Timbara’da kalan ordusu iyice kıstırıldı. Gemileri limanda bir baskınla yok edildi. Chiles adasında 2 ay kadar dirense de sonunda açlık, susuzluk ev ordu için başkaldırılar nedeniyle dayanamadı. 26 bin askeri 16 bin kişilik Krispam-Emdio-Livishe ordusuyla biraz savaşıp teslim oldu. Kuzeye giden kardeş ise daha karaya ayak basamadan Balisteron’un 9 bin kişilik donanması tarafından denizde yok edildi. 2 bin kadarı tutsak alındı. Haberler Sideranz’a varınca Vindark hanedanı hemen yıllardır hazırlandığı planı devreye soktu. Kendilerine karşı koyması zor olan az boyuttaki Perzeruk birliklerini hızlıca yendiler. Sideranz’a dönen küçük kardeş 5 bin askeriyle çatışmaya girse de 2 bin askeri öldükten sonra savaş alanından çekildi ve babasının ölüsünü Benira’ya dek götürüp gömdü. Babasının ölüm haberi üzerine Perzeruk’un başına 2. En büyük oğlu olan Upartu geçti. Kıtada kendisiyle birlikte kalan 2 kardeşini ise kuzey ve doğuya uç beyi olarak görevlendirdi. Kuzey Ukaznik kıyılarını ve Omejar kıyılarını ise iki kız kardeşinin yönetimine verdi. Perzeruk’un bu kargaşasını gören Levri, aylık vergisini ödemedi. Devletin yönetim birimlerini oturttuktan sonra buna sinirlenen Upartu, savaş yorgunu olsa da alt beylerine çağrı yaptı. 1994’te 42 bin kadar asker topladı. Babası kadar iyi bir komutan olmayan Upartu, devletin güçsüz zamanına gelmenin şanssızlığını yaşasa da yine korkutucu bir ordu toplamayı başarmıştı. Birkaç ay boyunca babasının yokluğunda kendisine bağlılık andı etmek istemeyen beylerle savaştı. Levri imparatoru ise ordunun yönetimini senatör Worbanth’a verdi. Yıllardır Levri’nin ödediği ağır vergilere karşın yavaş yavaş bir ordu hazırlıyorlardı. Birlikleri acilen Narloth’ta topladı ve 31 bin kişi etti. Nyrokos’un otoritelerinden kopması sonucu oradan az asker toplasa da yine de Worbanth kendine güveniyordu. Upartu, önce doğuya yöneldi. Narund kuşatmasında Vindark’ı yenip batıya ilerledi. Vindark ve Levri’nin desteğiyle Tindorim de yeniden alevlenmişti. Sanielm’in oğlu 3. Albent büyüyene dek annesi devleti yönetecekti. Upartu ile meydan savaşında denk gelmek istemedikleri için Soirnaz’a çekildiler. Upartu, elden çıkan Hosilo’yu ve Neanz’ı aldı. Ardından amacı Soirnaz’ı düşürmekti ancak Worbanth’ın Mosem ve Theriba şehirlerini alıp Darntof’a ilerlediği haberi geldi. Soirnaz’dan önce Darntof’u koruyup Levri’nin başını ezmek için batıya yöneldi. Yaklaştığında kendisinden kaçan Worbanth, kuzeydoğuya doğru ilerledi. Eworonp dağının batısına geldiğinde Upartu kendisine yetişti. Worbanth önceden hazırlanmıştı. Darntof kuşatmasının, zamanında başarılmayacağını biliyordu o yüzden yalnızca göstermelik bir kuşatma için güneye inmişti. Dağlık bölgeye karşın yine de kendine güvenen Upartu, düşmanı kendisiyle dağ arasına aldıktan sonra birkaç gün bekledi ve çevreyi gözlemletti. 22 Temmuz 1994’te saldırıya geçti. Geyikli okçuların dalga dalga oklayıp dönme taktiği, alanın engebeli oluşu ve Levri atlıları nedeniyle işlemedi. O yüzden doğrudan yakın savaşı seçti. Yakın savaşta Worbanth kendisini yenip püskürttü. Ülkesinin toparlanması için ana yurda dönüp dinlenen Upartu’dan 1995’te Frinpost da özgürlüğünü savaşarak geri aldı. 1996’da Frinpost’u ile tüm Tisparla’yı geri almak için bir sefere çıkmak istediyse de kendisinden ayrılmak isteyen beylerle iç savaşlar engelledi. 1998’de Worbanth, Nyrokos’u geri alma seferine başladı. 1999’da Kiodart’ı geri aldı. Bu otorite yokluğunda Nyrokos’un doğusunda da Avgor krallığı kurulmuştu. Verindas krallığı ise doğudaki Nyrokos adalarını Levri’den koparmıştı. Perzeruk elinde tutamayınca Vindark, Putsura adalarını geri aldı. Levri, batıya ve kuzeye biraz yayıldı. Lerincorm, elde ettiği toprakları kuzeyden biraz yitirdi. Etriwian kralının 1953’te Verdiol kilisesine vergilendirme koyup 1958’de dini mahkemeleri de krallığa bağlaması sonucu kilise ve dindarlar tarafından tepki topladı. 1962’de kilise baş rahibinin, kraliçeyi ayartmaya çalıştığı iddiasıyla kral baş rahibi tutuklattı ve zindana attı. Yerine gelen yeni baş rahip başlarda krala boyun eğmiş gibi dursa da 1965’te çıkan ayaklanmada parmağı olduğu ortaya çıktı. İdam edildi ve kilise krallığa bağlandı. 1966’da kilisenin kalan takipçileri sert bir başkaldırı çıkardı. Kralın sert karşılaması sonucu halktan nefret topladı ve kilise artıklarını desteklemeye başladılar. 2 yıl süren gerilim ve karışıklık sonucu 1968’de kral, halkın içinden askerleriyle geçerken linçe uğradı ve öldürüldü. Yönetime, kilisenin desteklediği bir soylu geçti ve “Kutsal Sibredixirs Krallığı” kuruldu. Sibredix’lerin daha yoğun bir dindarlıkla yönetildiği dönem başladı böylece. 1977’de Sibredixirs’teki dini darbenin destekçileri, Spormezk’in güneyinde de güç buldu ve dini yönetim için ayaklandılar. Kral sarayda değilken sarayın önünü basan halkı, ordudaki dindar bir komutan da destekledi ve korkan kral Melstrin’e sığındı ailesiyle birlikte. Bunu görünce iyice özgüven edinen kilise destekçileri, dindar bir soyluyu başa geçirdi ve böylece Veradnun Krallığı kuruldu. Kuzeydeki daha geleneksel inanca bağlı Mowrac’lar ise Spormezk krallığını devam ettirdi ve 6 kuzeyli soylunun birliği ile direndiler. Arada birkaç savaş yaşansa da iki krallık da birbirine üstünlük kuramadı. 1992’de Kelfrep ordusundaki 29 büyücünün, Yrankil tarafına geçip Kelfrep kralını öldürmesi sonucu bir anda taht boş kaldı. O sırada tahtta değil ülkenin batısında ve doğusunda bulunan iki prensin taht için ortaya atılmasıyla ülke ikiye bölündü. Bundan yararlanan Yrankil batıdan saldırıya geçse de çok ilerleyemedi. Khupru yıkılınca onun topraklarını doğulu geleneksel Vdalronk’lar ve Ta Arrm aldı. Ardından doğu Vdalro’da da Kijashuch’tan örnek alan Vdalronk’lar “Vdalro Kripup Devleti”ni kurdu. Ta Arrm, doğulu Vdalronk’larla son bir kez daha savaşıp yayılmaya çalıştı ama güçsüzlüğünün son noktasına gelip yenildi ve yıkıldı. Bu savaştan yararlanan daha güneydeki Batılı Vdalronk’lar ayaklandı ve yeniden devletleşti. Uzirink’lerle iş birliği yapıp batı Vdalro’yu ele geçirdiler : Parr Ugmurr. Faylen; Jayena’da biraz güneye ilerledi. Onulorp devletlerinin iç çekişmelerinden yararlanan Nulosaren, batıya biraz genişledi ancak tüm Jayen’i özgürleştiremedi. Shanor’da büyük ayaklanmalar çıktı ancak bastırıldı. Putaskhala, Shanorach’ları yatıştırmak için bir yöntem buldu : Her Shanorach kabilesinden en çalışkan olan 1 Shanorach’a özgürlük verip Onulorp’a yolculuk etme izni. Bunun sonucunda 39 Shanorach, bu hakkı aldı. Bunlardan 25 tanesi kullanıp Onulorp’a gitti. 25’ten 11 tanesi, ileride Shanor’a dönüp bağımsızlık ayaklanmalarına yardım edecekti. Bilvodia’da sınırlar biraz değişse de özel bir olay yaşanmadı. Frinpost, güneyindeki baskıdan ötürü kuzeyindeki donanmaya yeterince odak veremedi ve kuzeyindeki adalarda yenilip atıldı. Ornpurk; Tremk ve Beirlos adalarına gemilerle çıkıp sıcak güney topraklarına yayılmayı denedi ancak Tirniza ve Levri birlikleri tarafından püskürtüldü. Onun dışında Erüngar’da çok özel bir şey yaşanmadı. Budarm; Yribar ve Tirniza üzerinden ticarete yönelip savaşlardan uzak durdu olabildiğince. Sibuns adasını Aleonk krallığı ele geçirdi

MS 2050 – Qur Munor, 2003’te Faylen’in doğusundaki Tokre’leri destekleyip batısını işgal etti ve doğusunda Juan Chirim kraliçeliğinin kurulmasını sağladı. 2005’te Putaskhala kraliçeliği, Shimeko’yu yenip tümüyle işgal etti. Zibtram krallığı, Utalm’ın batısındaki Asuwam’ların bölgelerinde hak iddia edip 2008’de saldırdı ve 2010’da durana dek bolca toprağını ele geçirdi. Yimileb kralı öldüğünde hiç oğlu yoktu ve 17 yaşında bir kızı vardı. Yimileb prensesi, Abitayna kralı ile evlendi ve iki krallık birleşip “Ushtimhala Krallığı”nı kurdu. Ushtim’ler de tek sancak altında toplanmış oldu. Enalek’ler, Yupoka’yı 2011’de atmayı başardı. Zaten bataklıklarda daha fazla ilerleyemeyen Yupoka, aldığı topraklarda da bir yüzyıl bile tutunamadı. 2017’de Eguno’nun başına yeni geçen deneyimsiz kralın durumundan yararlanıp sürpriz bir saldırı düzenledi ve 3 ay içinde ülkeyi ele geçirdi. 2023’te Yinoda krallığına, Esupashem ile birlikte saldırdılar 2 ayda ele geçirdiler. 2027’de Irdanhu’da Tespivur’u benimsemeye başlayan kraldan rahatsız olan ulusçu bir soylu, arkasında topladığı öbür soyluların desteğiyle önce krala suikast düzenledi sonra tahta geçecek olan prensi başkent yolunda esir alıp kendisi tahta geçti. “Guayn + hala”dan yeni krallığın adını “Guaynala” koydu. 2031’de Beredan kralı öldüğünde oğlu başa geçemeden, kızıyla evli olan soylu saraya el koydu ve habersizce saraya gelen iki prensi de idam ettirip başlarını meydanda gezdirdi. Ardından kendisi tahta geçti. Ülkenin adını “Luzinunt Krallığı” koydu. Dengeyi sağladıktan sonra 2033’te Aleonk krallığına saldırıp eski yitirdiği topraklarını geri aldı ancak Aleonk da batı kıyısından ilerlemeyi başardı. 2035’te Irajako ve Liramuz, güçlerini birleştirip Viraveln’e saldırdı. Birlikte büyükçe toprak koparmayı başardılar ancak tümüyle yıkamadılar ve barış imzalandı. 2036’da Irajako Liramuz’a saldırdı ancak bu kez önceki kadar ilerleme başaramadı. Üç krallığın birbirlerini yıpratmasını fırsat bilen Drawunad’lar, Turunz ve Pirsarozh olarak Migrunt’tan da destek alarak saldırıya geçtiler. 2038’de Irajako, 2039’da ise Viraveln ve Liramuz düştü. Lurkuche, Pirsarozh egemenliğine Amtarn ise Aleonk egemenliğine girdi. 2041’de Chinakunt eyaletinde Kijashuch otoritesinin güçsüzleşmesini fırsat bilen 3 yerel lord baş kaldırdı ve halkı da arkalarına aldı. Zibtram ile savaşa odaklanan İmparatorluk yeterince güç ayıramadı. Güneyden başlayarak kontrolü ele geçiren Chinak lordlarına öbür soylular ve Chinak yerleşkeleri de katıldı. Zibtram ile savaştan 2042’de yenilgiyle ayrılan imparatorluk ordusu, Chinak ordularıyla karşılaşmayı göze alamadı. 2043’te imparatorluğun düştüğü bu durumdan yararlanan Orisnu, imparatorluğun batısındaki Belarb’ların silahlanmasına gizliden yardım etti. Çıkan çeşitli ayaklanmalar sonucu 2045’te eyaletlere daha çok özerk özgürlükler tanıyan imparatorluk yine de yıkılmaktan kurtulamadı. 2048’de İmparator öldüğünde oğlu başkente gelip tahta geçene dek yaşanan süreçte bu özerk yetkileri de yetersiz bulunan eyaletler tam bağımsızlık ilan edip imparatorluk ordularına saldırdı. Gücü tüm imparatorluğa yetmeyen merkez ordusu çekilmek zorunda kaldı ve tahta geçen prens barış imzalayıp kendinden ayrılan ülkelerin bağımsızlıklarını tanıdı : Belarbunt, Eparunt, Chinakunt, Sirchun, Yawarunt. Kalan imparatorluğun başına geçen yeni imparator da kendisinden ayrılan ülkelerin akımına uydu ve kalan topraklarını ulusçuluk üzerinden birlik içinde tutabilmek için ülkeyi Jivar ulus devleti olan Jivaral’a çevirdi. Batı Lubugos adası Jivaral’da kalırken öbür iki Lubugos adası Qur Munor tarafından işgal edildi. Yribar biraz yayılmayı başardı ancak Tarara’ya dek ilerleyemedi. 2049’a dek süren savaşlarla Enragak doğuya itildi, ardından Iravinj odağını batıya verip Enragak ile barış yaptı. Trinokor, güneye dek ilerleyip denizle ilk kez bağlantı kurdu. Ergumilian krallığı, kurucu prensin halka daha yakın davranmasını gelenek haline getirdi. Ergumilian’dan sonraki krallar da ya sırf yaranmak için ya gerçekten isteyerek halka iyi davranıp vergileri düşük tutmaya çabaladı. Çevresindeki krallıklardaki halklara böylece kendini daha iyi gösterdi ve yerel ayaklanmaları destekleyip topraklarını büyüttü. Krispam ve Mestinda krallıkları, iki yönden Liribast’ı kaba güçle ittirip eskisine oranla çok küçük bir devlet konumuna getirdiler. Batıda ise Emdio direnişi başarılı olamadı. 2029’da kuzeyindeki bazı soylular taraf değiştirdi. 2031’deki Supmira saldırısı ile tümüyle yenildiler ve Timbara’nın batısı, Supmira kontrolüne geçti. Serjers adalarını Krispam aldı. Ruslebuj genişledi. Özellikle Hefkirin’in verimli kuzey topraklarını Ruslebuj ele geçirdi. Bedgolieb, Nyongo(yönetici) damadının yaşlı Nyongo’ya darbe yapması sonucu hanedan değiştirdi ve adı “Ginginta Nyongop” oldu. Faputat kabilelerinin toplanıp Afkarzar’a saldırması sonucu Faputazar devletini kurdular. Kuzeydoğu Afkarzar’a Perzeruk beyliği gemilerle çıkarma yapıp 2038’de yerleşti. Gahurpad, Danglatoy’u ele geçirdi. 2039’da Levri desteğiyle Tindorim ve Frinpost orduları, Perzeruk ve Tupalkar beyliklerine karşı büyük bir saldırıya geçti. 2041’de son büyük savaş ile tümüyle kuzey topraklarından attılar. Frinpost Krallığı, güneyinde Hemtraun krallığının kurulmasına izin verdi. Chiremor, Dirimun ve Tupalkar beylikleri yıkıldı. Marunork, Birkatun, Erezutork, Surtaman, Mirchanan, Utirkum beylikleri ve Senakur Krallığı kuruldu. Perzeruk beyliğinin, Levri yardımıyla püskürtülmesinin ardından Tindorim kralına bir soylu darbe yaptı ve başa geçip Lerespotex krallığını kurdu. Sletan krallığı ordusunun Perzeruk tarafından yok edilmesi sonucu Lerespotex krallığının eli altında özerk Bezartex Krallığı kuruldu. Levri İmparatorluğu, bu savaşı fırsat bilip güneye iyice yayıldı. Levri, 2025’te Muritian’ı, 2029’da Güney Drabent’i işgal etti. Muritian; Lerincorm, Vintria ve Sibredixirs arasında paylaşıldı. Garuchner, doğudan güneye indi. 2005’te Batı ve Doğu Kelfrep arasında yeniden alevlenen savaş büyüdü. 2006’da tüm ordu güçleriyle bir savaş yaparlarken Yrankil, batıdan saldırıya geçti. Karşı koyacak yeterli güç olmayınca rahatça ilerledi. Savaştan kazanmış biçimde ayrılan yorgun Batı Kelfrep ordusu, Yrankil’in karşısında pek şansa sahip olamadı. Batı Kelfrep kralı savaş meydanında ölürken Doğu Kelfrep kralı tutsak alınıp Yrankil başkentine götürüldü. 2010’da Unchris krallığını yenen Tserol, kendi topraklarına kattı. Grozeneth krallığı kuzeyden Mowracirs topraklarında ilerledi. Tserol, 2016’da kuzeye çokça ilerleyip Vurnesk halklarının yerel desteğiyle bölgeleri ele geçirdi ve Mowracirs ile Yrankil arasını tümüyle yardı. Spormezk ve Melstrin birleşip “Mowracirs Krallığı”nı kurdu 2021’de. Veradnun, güneyden biraz Sibredixirs’te ilerledi. 2045’te Levri Tirniza’yı kendine kattı. Böylece tüm Nyrokos adasının doğrudan egemen oldu. Vdalro Kripup, hızlı biçimde yayıldı ve bunu neredeyse hiç kan dökmeden başardı. “Ankahor” olarak adlandırılan yöneticilerinin arkasında toplandı Vdalronk’lar. Uzirink’ler 2035’te “Uziri Ankahora”yı kurdu. Böylece Vdalro tarihinde ilk kez bütünüyle gerçek bir devletleşme geçirdi. Liribast’ın iyice güçsüzleşmesi sonucunda Mestinda, tüm Tukrim’de egemen oldu. Feylan yıkılınca Jayena’daki tek işgalci güç Qur Munor kaldı. Putaskhala, Shanor’da güneye ilerledi. Hem Onulorp’ta hem Shanor’da Putaskhala tarafından zorlanan Utalm, doğudaki Shanorach’lara bir bölgede özerklik tanıdı ve o bölgedekilerden asker ve yüksek vergi almayı bıraktı. Abgum Oir Brarnz yıkıldı. Putaskhala, Enragak ve Iravinj; tüm Bilvodia’yı işgal ettiler ve başkaldırıları sertçe bastırdılar. 2038’de Ornpurk ve Budarm Garr birleşti ve “Erüngar Kursunchko” kuruldu.

2100 – Zibtram, Esupasherm yıkıldı. Zibtram’ın yerine Asuwamal(2058), Esupasherm’in yerine ise Shupatunt Cumhuriyeti(2063) kuruldu batıda. Shupat’ların doğudaki topraklarını ise Yupoka, Orisnu ve Luzinunt işgal etti. Pirsarozh Kursunchko, öbür Dragstar kökenlilerle birlikte geniş egemenlik alanlarından çekilmek zorunda kaldı ve yıkıldı. Iraja ve Chirza’lar ile 2057’de büyüyen ayaklanmalar, Esupasherm’in 2058’deki güçlü savunmasıyla iyice büyüdü. Yerel Chirza soyluları, köylerden ordu toplayıp arkalarına Esupasherm’in yolladığı birlikleri de alarak onlarca yıllık işgalcileri attı. Guaynala’yı işgale girişen Turunz, zaten kendi içindeki ayaklanmalar da sürerken 2060’da başarısız oldu. Iraja’ları silahlandırıp bundan yararlanan Guaynala, Turunz’u püskürttü. 2061’de hızlıca geri çekilmek zorunda kalan iki Kursunchko’nun da yöneticileri, tahtlarının sarsılmasıyla karşı karşıya kaldı. Pirsarozh’un kursunch’unu devirdiler. Yimuronz ve Egirim Kursunchko’lar kuruldu. Turunz epey küçüldü. Migrunt, Yribar ile kızışan savaşlardan da ötürü, doğu kıtasından çekilmek zorunda kaldı. Chirzant ve Irajako kuruldu. Aleonk krallığı, Luzin ile arasındaki yer yer yaşanan ancak üstün gelinemeyen savaşlara güç ayırmaktan Mandraske adalarında yeterince garnizon bulunduramadı. Nyrokos’tan topladığı birliklerle batı Mandraske adasına saldıran Levri, batı Mandraske’yi(Sibuns) aldı. Yupoka krallığı, 2088’de Mustavorok bataklığına büyük bir sefer düzenledi. 2090 yılında en geniş sınırlarına ulaşan seferle Mustavorok iç denizine dek varmayı ve Enalek Krallığını ikiye yarmayı başardılar. Gelişen teknoloji sayesinde Mustavorok bataklığının eskisine göre daha az tehlikeli olduğunu gösterseler de yine de yolda çok yıprandılar. Enalek’lerin batıda kalan kısmı Enalek krallığını sürdürürken doğuda kalan kısmı Zhurjan Köyler Birliğini kurdu. Yupoka tarafından itilen Zhurjan’lar, Narupza’ları, Narupza’lar da Mustarok’ları itti ve kuzeye yönelen hem bir savaş hem de bir göç başladı. Batıda ise Mustarok’lar, gücü sarsılan Enalek’leri güneye doğru bastırmaya başladı. Doğu kıtasının güneyindeki devletler aralarında azar azar toprak kazanıp yitirdiler ancak baskın gelme durumu olmadı. 2063’te Migrunt, 2067’de Enragak yıkıldı. Tarara’yı sonunda ele geçiren Yribar’ın soyundan gelen Kursunch, Tarara Kursunchko’yu geri kurdu. Dragzyne; Tarara, Trinokor ve Iravinj arasında bölüşülmüş oldu. 2062’de Liribast yıkıldı ve topraklarının çoğunluğunu Ergumilian aldı. Mestinda kralının kıtlık döneminde savaşlarla halkı yıpratması sonucu kuzeydoğuda çıkan ayaklanmalarla devlet bölündü ve Riwajuln krallığı kuruldu. Supmira, Vidia adası için Krispam ile savaşıp bir dönem ele geçirse de sonra tutamadı. Supmira’nın güney topraklarında Mestinda destekli Oriagel ayaklanmaları olsa da kaba güçle bastırdı. Timbara içi savaşlar bu dönemde eskisi kadar yoğun olmadığı için uzun süre sonra Hefkirin’e odaklanabildiler. 2073’te Supmira, tam hazırlıklı bir sefere çıkıp 2077’ye dek süren ilerlemesinde Ruslebuj’u yıktı. Hekapeln adalarının yanında doğu Hefkirin’i de ele geçirdi. Bezartex, 2081’de kuzey Hefkirin’i ele geçirip Ikatemut’u güneye itti. Afkarzar, Hefkirin’de birazcık doğuya ilerledi ve 2082’de uzun süren Perzeruk işgalini yenip topraklarından kovdu. Deruyalg devleti yıkıldı, kuzeydoğusunu Afkarzar aldı ve batısında Mingaub devleti kuruldu 2084’te. Faputazar biraz kuzeye genişledi. 2070’te Sharuud’lar Qurgash’lara karşı ayaklansa da sonuç alamadılar ve Gahurpad devleti egemenliğini sürdürdü. Perzeruk beyliği yıkıldı. İrankır ve Girmuch beylikleri kuruldu. Supmira, doğu Putsura(Ruwmano) adasına işgale geldi ve başarılı oldu. Levri, güneyde çok ilerlemedi. 2056’da Drabent ile girdiği savaşta kazanıp yıktı. 2078’e dek Vintria krallığıyla arasında birkaç kez savaş yaşansa da 2078’deki Sibredixirs ve Grozenth ile anlaştığı son savaşa dek yeterince başarılı olamadı. 2078’de Vintria’yı yenip işgal etmeyi başardı. Bu sırada Lerincorm, 2075’te batıdan Levri’nin biraz toprağını ele geçirmeyi başardı. Sibredixirs ve Grozenth birleşip 2081’de Veradnun’a da saldırdılar ancak çok kuzeye ilerleyemediler. Tserol krallığı, Barunt dinine geçen krala karşı 2091’deki ayaklanma sonucu sallantıya girdi ve 2092’de iç karışıklık sonucu hanedan öldürülüp başa başka soylu aile geçti. Kuzeydeki toprakları merkezden kopup orada kısa sürecek de olsa halkın desteğiyle bir cumhuriyet kurdu : Worur Cumhuriyeti. Güneydeki yeni krallığa ise Vurnesner adı konuldu. Riwajuln, Tukrim’in kuzeyinde bir koloni kurdu. Onun dışında Mestinda yönetmeyi sürdürdü. Kripup, batıya genişledi. Juan Chirim ve Utalm; birlikte kuzey Jayena’da hem Qur Munor’a hem Nulosaren’e saldırdılar. Nulosaren epeyce küçüldü ve güneye sıkıştı. Putaskhala, tüm Shanor’u ele geçirdi ve Özerk Shanorach Bölgesini yıktı. Putaskhala ve Iravinj; birbirlerine karşı savaşırken kullanmak için özerk Bilvodan devletleri kurdu; Gardazko ve Barpormhala

MS 2150 – Utalm taraf değiştirdi ve Qur Munor’dan yana durdu. Böylece Qur Munor, Juan Chirim’i 2123’te işgal etti. Kuzey topraklarını Utalm ile bölüştüler. Eparunt ve Yawarunt, birlikte Yupoka’ya saldırdılar ancak çok ilerleyemediler. Enalek’ler, Yupoka’yı biraz ittirdi ancak tümüyle yenmeleri uzun sürdü. 2138’de ancak topraklarından tümüyle atabildiler Zhurjan ile birleşip. Ancak sonrasında da iki devlet kaynaşmadı ve varlıklarını ayrı sürdürdüler. Trinokor, Morklir inancını benimsemeye ve kendi mitolojileriyle kaynaştırmaya başladı. Ushtimhala, Guaynala’ya 2111’de ilk büyük saldırısını gerçekleştirdi. 2114 ve 2115’teki yaptığı üç savaşta tümüyle yendi ve tüm topraklarını ele geçirdi. Yönetimi daha kolaylaştırmak ve çıkacak ayaklanmaları azaltmak için toprakların batıdaki üçte birinde Dubuley hanedanının özerk krallık kurmasına izin verdi. Tarara ve Trinokor doğuya genişledi. Belarbunt, Orisnu’ya saldırıp yendi ancak ezici bir savaş yaşanmadı. Onun dışındaki birkaç devlet arasındaki sınırlar azıcık değişti. Riwajuln 2120’de yıkıldı, Ergumilian ve Mestinda arasında paylaşıldı. Ergumilian biraz kuzeye genişledi. Mestinda ve Supra, Duchnachi dağlarının eteklerinde 2130’da çok büyük bir savaş yaptı ancak iki taraf da üstünlük kuramadan yitimleri ile ayrıldı. Afkarzar, batı Hefkirin’i tümüyle ele geçirdi. Ikatemut’u yıkıp Bezartex’i attı ve 2141’e dek Elun ırmağına dek varmış oldu. Mingaub, Fukahta’cı Monayba’ları ayaklandırarak Afkarzar’a saldırıp biraz ilerleyebildi. Utirkum beyliği 2103’te yıkıldı, Mirchaman ve Surtaman beylikleri doğuya göçüp genişledi. Birkatun beyliğinin batısı bölünüp Veririp Beyliği kuruldu 2115’te. 2136’da Frinpost, Hemtraun ve Mirchanan birlikte Levri’ye saldırdı. Zar zor kazandılar çünkü imparatorluk orduları o sırada kuzeye odaklanmıştı. Levri 2134’te Sibredixirs’le birlikte Lerincorm’a saldırdı. 2138’de ikinci kez saldırdı ve iki savaşta da utkun çıktılar. Bu savaştan sonra ateşli topların savaşlarda önemi görüldü ve yaygınlaşmaya başladı. 2142’de Powrin’ler ayaklandı ve hatta bir Powrin soylusu kendini kral ilan edip Persolia Krallığını kurdu ancak yalnız 6 ay yönetebildi ve ardından Levri ordusu tarafından ezildi. 2147’de 5 yıl sürecek bir Sentriz ayaklanması çıktı ve imparatorluk birliklerini gerçekten yıprattılar ancak çok dayanamadılar. 2149’da Olepek’ler de ayaklandı ancak 3 yıl içinde o da Sentriz ayaklanmasıyla birlikte bastırıldı. Üstüne bu iki bölgede de başkaldıranların sonu acı oldu. Levri büyük katliamlar yaptı. Worur Cumhuriyeti, 2122’de Mowracirs tarafından işgal edildi. Yrankil ve Garuchner arasındaki savaşlardan ötürü Worur’a odaklanamadıklar. Vurnesner aynı anda hem Mowracirs hem Grozenth’e karşı savaştı. Aynı zamanda Veradnun da Mowracirs’e saldırmayı kesmedi. Parr Ugmurr ve Uziri Ankahora biraz savaştı ancak savaş çok ilerlemedi. Barpormhala yıkıldı ve Putaskhala topraklarını kontrol altına aldı. Vindark, meşruti monarşiye geçti ve kralın yanında bir de meclis açıldı. Nyrokos’un güneyindeki Merjios adasında efsanevi Merjios korsan şehri kuruldu ve Levri’nin başını ağrıtmaya başladılar. 2134’te Sibredixirs’te çıkan Vaidor salgını, 2162’ye dek sürdü ve Grozenth, Lerincorm, Levri, Veradnun boyunca yayıldı. İnsanların bedenlerinde kızıl çizgiler çıktı ve titreyerek yataklara düştüler. Chinakunt, Eparunt ve Sirchun’a saldırdı. Eparunt’tan topark aldı biraz ancak odağını ona ayırdığı için Sirchun Jivaral desteğiyle kendisini püskürtmeyi başardı

MS 2200 – Narupza, güneye itildi. 2157’de Chirzant, Shupatunt Cumhuriyetinin yarısını işgal etti. 2166’da Yupoka, büyük bir sefere girişti ve Chirzant’ın güneyiyle birlikte Shupatunt’un kalan topraklarını da ele geçirdi. Luzinunt ve Belarbunt, birlik kurup Orisnu’ya 2167’de saldırdılar ve yıkıp işgal ettiler. Tespivur ülkelerine karşı Parchua-Reiled ittifakı kuruldu. 2173’te “1. Tespivur Karşıtı Kutsal Sefer” yapıldı. Jivaral ve Asuwamal orduları; Him Okiroy denizinin güneyinde Yawarunt, Yupoka, Chinakunt ve Sirchun ordularıyla savaştı. 75 bin kişilik Tespivur ordusuna karşı 65 bin kişi ile savaştılar. Jivaral komutanının üstün başarısı sayesinde Tespivur karşıtı orduların kazandığı bu savaş tarihe geçti. 2188’de “2. Tespivur Karşıtı Kutsal Sefer” yapıldı. Bu kez Him Okiroy’un kuzeyinde Ushtimhala, Asuwamal ve Jivaral’ın 75 bin kişilik ordusu, 80 bin kişilik Tespivur ordularını yendi. 2193’te Chirzant ve Irajako, Tespivur ülkelerinin doğudan aldığı bu vuruştan özgüvenle birlik kurdular ve 3. Tespivur Karşıtı Kutsal Seferi gerçekleştirdiler. Siforeg platosunun güneyinde karşılarına gelen 60 bin kişilik Yupoka, Belarbunt ve Luzinunt orduları 50 bin kişilik Tespivur karşıtı ordularla savaştı. Ancak bu kez kazanan Tespivur tarafı oldu. Yimuronz, 2169’da Turunz’la bir savaş yaptı ve kazandıktan sonra kendisine katılmayı kabul ettirdi. 2179’da daha barışçıl yollardan ikna edemeyince Egirim’e saldırdı ve yarısını ele geçirdi. 2181’de Toshijuda kuşatması yaşandı. Putaskhala, Shanorach’ları en ön cephede kullanarak Asuwamal’ın şehrini kuşattı. Kuşatma 6 ay boyunca sürdü. Öyle ki kuşatmanın 5. Ayında Putaskhala’nın odağının dağılmış olmasından yararlanan Utalm, Pion Tau’daki Shanorach’lardan oluşan birlikleri gizliden ikna edip kendi tarafına çekti ve şehri kuşattıktan sonra içten oluşturduğu ihanet sayesinde 1 haftada düşürdü. Shanorach’ların bu ihaneti sonucu onlara güveni kırılan Putaskhala, ön cepheden çekti ve üstüne Shanorach’lara fazladan kötü davranmaya başladı. Ordusu içindeki oluşan bu karışıklık nedeniyle çok daha rahat püskürtülmeye başladılar ve Asuwam’lar şehir duvarlarına yaklaştırmadı bile gücü kırılan orduyu. Asuwamal 5 aydır yer altından kazdığı tüneller sayesinde bir gece vakti düşman ordusunun arkasından yüzeye çıkarttığı 1000 askeri ile uyuyan Putasko’lara baskın yaptı. 6. Ayın sonunda yenilip esir düşen orduları nedeniyle kuşatma da bitti. Putaskhala ağır vuruş aldı. Durumdan yararlanan Utalm, 2183’te Shanor’a birlik çıkardı ve epeyce ilerledi. Krispam, 2175’te Parr Ugmurr ile anlaşıp tarihte ilk kez Vdalronk’ları asker olarak kullandı ve Kiap yarımadasına çıkarma yapıp Belarbunt’a saldırdı. 2 yıl kadar bölgede tutunabilse de Arberi şehrinin kuşatmasında yenildikten sonra geri çekilmek zorunda kaldı. 2169’da Qur Munor kraliçesi Yankito, Geryada inancını bırakıp Reiled inancına geçti. Ayaklanan halk tarafından 2170’te başkent Hashin En’de öldürüldü ve yerine Tingowa hanedanı geçti. 2160’da Supmira, Putsura üzerinden Vindark’a saldırdı. Asirma şehrini de ele geçirdikten sonra 3 Putsura adasını da yönetimine aldı. 2161’de ise Krispam ile savaşarak Gün-gözü(Day-eye) adasını tümüyle ele geçirdi. 2163’te Ergumilian krallığı, Kovu dağının güneyinden Supmira’ya saldırdı ve ilerledi. 2169’da bir daha saldıran Ergumilian, bu kez Rinto şehrini kuşattı ancak alamadı. 2175 yılında Mestinda ile de Dochnachi dağında savaşıp biraz toprak aldıktan sonra Rinto’yu 2. Kez kuşattı ve almayı başardı. Mestinda, 2193 yılında Aspi şehrini kuşattı ve almayı başardı. Mingaub ve Faputazar, Monayba ve Faputat kabilelerini kendi tarafına çekip 2185’te Afkarzar’a büyük bir saldırı gerçekleştirdi. Hasigulku şehrini bile kuşatıp almayı başardılar 2187’de. 2190’da Afkarzar, Ginginta’ya saldırsa bile pek ilerleyemedi. Seruk yarımadasında 2161’de Sharuudzar devleti kuruldu ancak Gahurpad’a özerk gibi sürdü daha çok. 2179’da Gahurpad’dan da destek alarak kuzeye biraz saldırıda bulundular ve yarımadayı ele geçirdiler. 2155’te Veririp beyliği yıkıldı ve Birkatun tarafından yeniden işgal edildi. Erezutork, Surtaman ile 2160’ta başlayan 3 yıllık bir savaş dönemine girdi ancak iki devlet de birbirine üstün gelemedi. 2164’te Birkatun ve İrankır, birlikte Erezutork’a saldırdılar. Gerkaran dağının batısındaki çok büyük bir savaşta toplamda en az 80.000 geyikli göçebe savaştı. Gerkaran dağının kuzeyinde Nakurtoro merkezli başlayarak 2174’te Orberjorem Beyliği kuruldu ve kısa sürede genişledi. Mirchanan, 2177’de Aryên şehrini kuşatsa da almayı başaramadı ve tam tersi geri itildi. Bezartex, Giderosani şehrini 2161’de kuşatıp almayı başardı. 2189’da Senakur ve Lerepotex, Levri’ye karşı ittifak yapıp savaş açtı. Zar zor Cinpra şehrini 2091’de almayı başaran Lerepotex, iç karışıklıklar yaşamaya başladı. 2199’da Nepring ve Chairon şehirlerinde ayaklanmalar başladı. Foucha şehrindeki soylu Vorinxero ailesi, çevresinde silahlandırdığı halkı toplayıp krallığa karşı geldi. Frinpost ve Hemtraun, 2180’de savaştı ve Hemtraun’un Levri ile kara bağlantısı kesildi. 2187 yılında Levri İmparatoru 5. Nexrulon, Jurk şehrini ziyarete geldiği sırada suikaste uğradı. 3 oğlu Tron, Finthor ve Melgern sırasıyla Jurk, Loremmen ve Theriba şehirlerindeydi. Başkente ilk ulaşabilen Melgern, tahta geçti. Küçük kardeşi Finthor, Loremmen’den başkente gelip sorun çıkarmadan onun imparatorluğunu tanıdı. Abisi Tron ise kendisinin imparator olması gerektiği düşüncesiyle buyruğuna alabildiği birliklerle başkaldırdı. 2188 Ocak ayında Sontrifia şehrinin batısında 3 bin kişilik ordusuyla kardeşinin üzerine yolladığı 8 bin kişiye karşı savaştı. Savaştan sonra ölüsü ya da dirisi bulunamadı ve nereye yittiği hep gizem olarak kaldı. Aynı sıralarda önceki imparator Nexrulon’un suikastine yönelik araştırmalar sonuçlanmaya başladı. Egrant ulusçusu bir örgütün yaptığını Levri polisi açığa çıkardı. Marjow ve Walloim’de birçok baskın ve tutuklama yapıldı. “Egrant su tulerp aven”(Egrant’ların özgürlüğü için) adlı örgütün yakalanan birçok üyesi de idam edildi. Levri buyruğundaki Nyrokoslu alaylarının bu örgütle bağlantısı saptandı. 2000 kişilik 3. Nyrokoslu Alayı, Ziroth’ta tutuklandı. Bunun ardından Zenalor’daki 5. Nyrokoslu Alayı, imparatorluğa başkaldırdı. Garuchner’nın desteklediği Powrin’ler, Murisbax’ta ayaklandı. İmparatorun küçük kardeşi Finthor, devletin gücünü göstermek için Hobtre’ye geldiği sırada ESTA tarafından suikast girişimine uğradı ancak kaçmayı başardı. Şehir karıştı ve askerlerle halk arasında çatışma çıktı. Yarısı o şehirde bulunan 1. Nyrokoslu alayı da halktan yana yer alıp Levri’nin Cronz birliklerine saldırdı. Melgern’in hızlı biçimde orduları yollaması sayesinde 2188 bitmeden Hobtre ve Zenalor’daki kıvılcımlar bastırıldı. Binlerce Nyrokoslu asker idam edildi ya da savaşlarda öldürüldü. Bazıları kurtulup dağlarda haydutluğa başladı ya da ESTA’ya katıldı. Murisbax ikinci kez devlete başkaldırınca doğudan oraya birlikler getirildi ayaklanmayı bastırmak için. Tam bu fırsatı değerlendiren Garuchner, 2189’un başında tüm gücüyle saldırıya geçti. Grozenth krallığı da Levri’nin bu karışık döneminden yararlanarak saldırıya geçti ve Geftirwon şehriyle arasındaki uzaklığın yarısından fazlası kadar ilerledi. Neredeyse 2 yıldır süren kargaşa dönemi sırasında akıllıca önlemler alan Melgern, yeni askeri birlikler kurup orduya alım yapmıştı. Derink’in kuzeyinde Garuchner’yı karşılayıp yendi ve daha ilerlemeden durdu. Grozenth’i de şimdilik durdurdu ancak yitirdiği toprakları geri alacak kadar büyük bir saldırıya girişemedi. Daha katı yasalar koydu ve özellikle Cronz olmayanların, devlete en ufak başkaldırı belirtisinde idam edilebilmesinin önünü açtı. Sıkı yönetim getirdi. Murisbax’ta eskiden kalma inançlara sahip olanları Verdiol’e zorladı. 2192’de getirdiği yasa ile Sreva, Powrin ve Egrant ailelerde en az 3 çocukları varsa 1 küçük çocuğu 12 yaşında alıp asker olarak yetiştirmeye başladı. 2198’nin başında Garuchner, Vurnesner ile ittifak yapıp yeniden saldırıya geçti ve Derink’e dek ilerleyerek 3 ay boyunca kuşattı ve 2 kez de meydan savaşı yaşandı ancak bu kez Levri daha güçlü karşıladı ve düşman ordusunu püskürttü. Gaiba yarımadasında 2198’in sonlarında 1. Büyük Sreva Başkaldırısı çıktı. Chigent ve Sewidor şehirleri de topluca bu başkaldırıya katıldı. Hareketin başına kendini kral ilan eden Sorgendom geçti. 2199’da Lerincorm saldırıya geçti ancak çok ilerleyemedi ve bu kez daha hazırlıklı olan Levri ordusu tarafından durduruldu. Wirkon ırmağı savaşında 25.000 Levri askeri, 32.000 Lerincorm askerinden oluşan orduyu yendi. Sorgendom o sırada bölgesinde iyice güçlenip ordu bile kurdu ve üstüne gelen 4.000 kişilik Levri ordusunu 5.000 askeriyle yendi. Lerincorm ile savaşı henüz tam bitmemiş olan Levri, batıdaki ana ordu kolunu güneye indiremedi. Aynı zamanda Grozenth de güneye birlik kaydırmıştı ve onların saldırmaları olasılığı nedeniyle Geftirwon’da 10.000 kişilik birlik tuttu. 2200 yılında hâlâ saldırmadıkları ve üstüne birlikleri kuzeye kaydırdıkları görülünce ordu güneye yola koyuldu. Lerincorm ile de 2 meydan savaşı daha yaptıktan sonra barış antlaşması imzaladı. Bu olaylar sırasında krallığını kalıcı biçimde oturtmak için Sorgendom, çevredeki Sreva köylerine propagandacılar gönderdi ve başarılı da oldu. Ancak 2201’in başında Levri ordusunun yoğunlaşması sayesinde kanlı biçimde bastırıldı. Özellikle Chigent’te çok kanlı katliamlar yaşandı. Bu katliamlara, Powrin ve Egrant’lardan yetiştirilen ve ilk kümesi 21 yaşına gelen devşirme birlikler de eşlik etti. Sorgendom, Peskora’ya zincirler içinde getirildi. Meydanda yürütüldü ve ardından diri diri yakıldı. Ardından yanmış kemikleri Chigent ve Sewidor meydanlarında ibret olsun diye asıldı. 2172’de Grozenth, Prinz şehrini kuşatsa da Sibredixirs’ten alamadı. Kuzeybatı Sibredixirs’te ılımlı Verdiol akımı çıktı ve kilisenin daha yumuşak ve merhametli davranması gerektiğini savundular. Kutsal Veradnun krallığı, Sibredixirs’ten aldığı 4000 kişilik asker desteğini de kullanarak Mowracirs’e 2176’da saldırdı ve Hambadrag şehrini kuşattı. 5 ay süren kuşatma sonucu 2177’de şehri aldı. Fırsattan yararlanan Vurnesner, 2182’de Worur şehrine dek geldi ancak soğukta gücü düşen ordusu nedeniyle kuşatması başarılı olamadı. Yrankil kralı 2. Karperin, çağın gerisinde kaldıklarını düşünerek Levri ve Garuchner ile barışçıl ilişkiler üzerinden güney teknolojisi almaya başladı. Toplar getirtti ve kendi mühendislerine top yapmayı öğretmek için Levri’den yardım aldı. 2165’te başlayan çağdaşlaşma planlarına “Karperin Yenilenmeleri” dendi. Devletin tüm alanlarında yenilenme getirdi. Kalelerin ve şehirlerin duvarlarını güçlendirdi, bilimcilere devlet eliyle olanak sağladı, sarayda sanatçıları ağırladı, yoksul dilencileri şehirlerden toplayıp devletin işlettiği tarlalarda çalıştırdı. Topladığı güç sayesinde 2184’te Vurnesner’ya saldırdı. Buranz dağlarının doğusundan ana ordu kolunu ilerletirken dağların arasından geçirdiği başka bir birlik de arkadan dolanıp Vurnesk ordusunu arkadan sardı. Yeni topları ve eğitimli ordusuyla Roshkam şehrini kuşattı ancak alamadı. 3 yıl sonra bir daha hazırlanıp saldırıya geçti ve bu kez 2187’de Roshkam’ı almayı başardı. 2195’te Lerincorm ve Sibredixirs arasında savaş çıktı. Verdiol’ü yaymak için saldıran Sibredixirs başarısız oldu ve tam tersi Lerincorm kuzeye biraz ilerleme fırsatı buldu. Tarara ve Erüngar, birlikte 2167’de Fimons adasına saldırdı. Ellerindeki yağmalarla uzaklaştılar. Trinokor, Morklir inancına iyice geçti. Doğusunda Erotin’ler, Drags’larla anlaşmazlıklardan ötürü ayrılmak istedi. 2174’te Erotinko kuruldu. Azrinkan merkezli Kursunchko, 2185’te Kelsterk’i de alıp epeyce güçlendi. Tarara, 2186’da Roperka’yı ele geçirdi. Kuzeyde, güneye bağlı olmak istemeyen Drags’ları çevresine toplayan Barkundur, kendi devletini ilan etti ve öbür savaş beylerini de çevresinde topladı. 2189’da zaten kendilerine katılmak isteyen birçok kişiyi barındıran Mindagsir’i aldılar. Iravinj, 2190’da Gardazko’yu işgal etmeye çalıştı ve biraz ilerleyebildi ancak tümünü ele geçiremedi. Yine de daha sistematik biçimde Bilvodan eğitmeye başladılar. Dragzyne içindeki savaşlarda da birçok Bilvodan ve bazen Erünrim’ler kullanıldı. Tarara, 2191’de başa gelen yeni Kursunch Orginzhek ile birlikte yenilenme hareketlerine girişti. Levri toprağı olan Kuzey Nyrokos’a gemiyle elçi yollayıp barışçıl biçimde ticaret yapmaya başladı. Onlardan daha güçlü ve yeni gemiler, daha iyi çelik, sağlık ve hatta barut kullanımını öğrenmek istedi. Genske ve Barstil’de Levri’den öğrenilen bilgileri öğretmesi için iki okul açtırdı. Tarihte bilinen ilk Dragstar eğitim devrimini yapmaya çalıştı

MS 2250 – 2204 yılında Aleonk ve Luzinunt savaşmaya başladı. Aleonk Krallığı, Olperk şehrini kuşattı. İki hafta sonra Luzinunt da Andebo şehrini kuşattı. Aleonk Krallığı 5 haftada Olperk’i düşürdü ve Andebo’ya destek yollamayı başardı. Kuşatmacılar, şehir duvarları ve destek ordusu arasında kalınca çekilmek zorunda kaldı. 2205’te Biandok vadisinin batısında bir meydan savaşı yaşandı. 20.000 kişilik Aleonk ordusu, 26.000 kişilik Luzinunt ordusuna yenildi. Çok kanlı bir savaştı. Ancak Luzinunt tarafı 12.000 yitim verdikleri için çok ilerleyemediler. 2210’da bir daha Biandok vadisinde savaştılar. 17.000 kişilik Aleonk ordusu 21.000 kişilik Luzinunt ordusunu tutmayı başardı. Bu sırada anlaşmış olan Yupoka ve Belarbunt, aynı anda saldırıya geçti. Kıyıdan batıya ilerleyen Belarbunt, Mesbole’ye yaklaştı. Luzinunt, 17.000 kişiyle Herdesin’e ilerledi. 1 ayda varmayı başardılar ancak Yupoka ordusu 1 hafta önce gelip kuşatmaya başlamıştı bile. Herdesin’in ön duvarı önceki gün aşılmıştı ancak garnizon püskürttü. Desteğe gelen Luzin ordusu, şehre yakın bir konumda bekledi. Ertesi gün Belarbunt ordusu da yetişti ve 45.000 kişilik Yupoka ordusu ile 10.000 kişilik Belarbunt ordusu, 20.000 kişilik Luzinunt ordusunu yendi. 8.000 asker yitirdi Luzinunt. 2 bin esir dışında kalan 10.000 kişilik ordu çekildi. 2 gün içinde de şehir düştü. Bölgede otoritesini oturttuktan sonra ilerlemeyi sürdüren Yupoka; 2217’de Zoshira, 2225’te Senpibi’yi ele geçirdi. Belarbunt, Mesbole’yi kuşatsa da alamadı. 2228’de Rempi’yi Yupoka kuşattı ancak alamadı. 2231’de Chirzant’a saldırdı ancak daha Nubaliv’i kuşatamadan durduruldu. 2239’da Rempi’yi ikinci kez kuşattı ancak gene alamadı. 2216’da Chinakunt, Organ şehrini kuşattı ancak Jivaral’dan destek alan Sirchun tarafından geri püskürtüldü. 2218’de Yawarunt, Jivaral ve Sirchun birlikte Chinakunt’a saldırdı. Hertara şehrine dek gelseler de kuşatmayı başarılı sonuçlandıramadılar. Qur Munor kraliçesi 2223’te öldü. 3 kızı arasında anlaşmazlık çıktı. Üçü de kendi bölgelerinde kraliçelik ilan etti. Jivaral ise Warotuto’daki yerel zengin bir hanımı destekleyip onun devlet yönetimi almasını sağladı. 2225’te bu hanım, küçük prensesi yenip Nashimo’ya dek ilerledi. Ardından Jivaral tarafından kendine katıldı. Öbür iki prenses Yaneki ve Suraniba, kendi kraliçeliklerini sürdürdü. 2234’te Utalm, Suraniba’ya saldırdı ve 2235’te Busakirtu’yu kuşatıp almayı başardı. 2239’da Asuwamal’a ağır bir saldırı gerçekleştirdi. Nachelu’ya dek ilerlese de püskürtüldü. 2232’de Yupoka, Zhurjan ile birlik kurdu. Onlardan topladığı Enalek’lerden de oluşan 3000 kişilik bir birliği kullanarak Asuwamal’a saldırdı. Dosru’ya dek ilerlediler ancak kuşatamadan durdular. Karşılığında Zhurjan’a bataklık dışındaki topraklardan biraz verdi. 2233’te Enalek krallığı, kuzeye saldırdı ve Enalek köylerini kendine bağladı. 2238’de Zhurjan’a saldırdı ve başarılı olup doğuya genişledi biraz. 2217’de Ushtimhala, Mawibe şehrini kuşatıp almayı başardı ancak daha doğuya ilerlerken Poruhui dağının kuzeyinden Putaskhala saldırıya geçti. Bu yüzden seferi yarıda bırakıp kuzeye birlikleri desteğe yolladı. 2220’de Ushtimhala kralı, güneydeki Ushtim’leri de Nihbal dinine itmeye başladı. 2222’de Agisha’nın batısındaki köylerde alevlenen ayaklanmalar, hızlıca yayıldı. Yerel güçlü bir soylunun bu dalgayı arkasına alıp krallığa baş kaldırması sonucunda 2223’te Turpondu Reiled Krallığı kuruldu. 2231’de “Dört Kaplanlar Savaşı” başladı. Ushtimhala, Putaskhala, Asuwamal ve Utalm birbirleriyle ağır sonuçları olacak bir savaşa girişti. 2231’de önce Putaskhala Toshijuda’yı kuşattı. Tam o sırada Utalm kuzeye ilerlemeye başladı. Ardından Ushtimhala, Poruhui’nin kuzeyinden ordu geçirdi. Asuwamal, Putaskhala’yı püskürttükten sonra Turpondu’nun kuzeyinden batıya saldırıya geçti. Bu saldırıyı püskürten Ushtimhala, aynı yönden doğuya saldırıya geçti. 5 Ocak 2232’de 4 ordu, Loanch platosunun güneyindeki bir yamaçta karşı karşıya geldi. Ushtimhala 42.000 kişi, Putaskhala 34.000 kişi, Utalm 27.000 kişi, Asuwamal 50.000 kişi ile savaşa katıldı. Kimin kimden olduğunun bile karmaşıklaştığı bir savaş yaşandı. Savaş 2 gün sürdü. Gece bile yer yer meşaleyle savaşlar sürdü. Gece Utalm ordusundan kalan 16.000 kişi kaçmaya çalışırken gündoğumunda Putaskhala’dan desteğe gelen 6.000 kişilik orduyla karşılaştılar. Sayıca üstünlüklerine karşın yarıp geçemediler ve savaş alanıyla Putaskhala ordusu arasında sıkışıp kaldılar. Sabah savaş yeniden kızışınca Utalm ordusu hızlıca düzenini yitirmeye başladı. Askerler teslim olmaya ya da savaş alanından kaçmaya çalıştı. Birçoğu katledildi. 3. Günün savaşı desteğe gelen 2000 Ushtim ve 3000 Asuwam ile birlikte; 27.000 Ushtimhala, 24.000 Putaskhala, 15.000 Utalm, 33.000 Asuwamal askeri ile başladı. En çok askere sahip taraf Asuwamal olsa da en hızlı ordusu eriyen taraf da oydu. Bu 3 günlük savaşta 2000 Shanorach, 1500 Bilvodan ve 1000 Jayen de yer almıştır. Jayen’ler hızlarını, Bilvodan’lar ise kaba güçlerini epeyce göstermiştir. 4 taraf da birbirine karşı savaşsa da öğleye doğru Asuwamal ordusu, bir yandan Ushtimhala bir yandan Putaskhala tarafından sarılıp çevrelendi. Birbirlerine de saldırmalarına karşın odakları Asuwamal’a kaydı. Akşamüstü Asuwamal ordusu 15.000 yorgun askerle çevrelenmiş biçimde kaldı. 10.000 kişilik Asuwamal ordusu teslim olurken 5000 kişilik ordunun komutanı, yarma harekatına girişti ve 2000 yitim ile anca aradan sıyrılıp kaçabildi. Utalm ordusu yerle bir oldu, 6000 kadar esir alındı Putaskhala tarafından, 3000 kişi ise anca savaş alanından kaçtı. Akşam savaş, kalan 15.000 Ushtimhala ve 13.000 Putaskhala askeri arasında sürdü. Gece olmadan savaş bittiğinde Ushtim(14.000) ve Putasko(11.500) tarafları geri çekildi. Geceye doğru masaya oturdular ve antlaşıp geri çekildiler. 5 gün sonra eve yola çıkan Putaskhala ordusu tarafından kuşatılan Toshijuda garnizonu teslim oldu. Bu savaşta Asuwamal ve Utalm, ordu güçlerini aşırı oranda yitirdi. Utalm kraliçesi savaş meydanında öldürüldü ve söylentilere göre parçalara ayrılıp mızraklara takılarak ölüsü gezdirildi. Pion Tau, Putaskhala’ya teslim oldu. Posakuru, dirense de kuşatma ile alındı. Dainazu şehri, önceki kraliçenin kızı olan yeni kraliçeye bağlılığı kabul etmeyip bağımsızlık ilan etti. Asuwamal’ın Ushtimhala tarafından işgal edilmeyen kalan toprakları ise 3 devlete ayrıldı : Waibura, Meyong, Fiseri Chau. Meyong, zaman zaman kraliçelerin de yönetebildiği bir devlet oldu. Utalm’ın bu aldığı vuruşu fırsat bilen Shanorach’lar, doğuda ayaklandı ve ana toprakları destek için gönderilen birliklerden sonra azaltılan garnizona karşı şans edindi. Putaskhala daha rahat bastırmış olsa da onlardan da biraz kuzeye ittiler ve Bursapihat devleti kuruldu. Aynı biçimde Jayen’ler de yıkılan Qur Munor ve güçten düşen Utalm’dan yararlanarak bağımsızlık alanlarını epeyce genişlettiler. 2237’de anlaşmazlıklar sonucu Nulosaren ikiye bölündü : Minsore ve Linonivi. Dört Kaplanlar Savaşında toplamda : 158 bin asker katıldı, 111 bin 500 kişi öldü, 16 bin kişi esir alındı. 2233’te Irajako, Dubuley krallığına saldırdı ve yenip kendine kattıktan sonra Ushtimhala ile de biraz savaştı. Bashru şehrini kuşatamadan durdu. 2242’de Simar gölünde Luzinunt ve Yupoka arasında bir donanma savaşı yaşandı, Luzinunt kazandı. 2244’te Zoshira’yı denizden kuşattılar ancak başaramadılar. 2248’de Belarbunt, Mesbole’yi yeniden kuşattı ancak alamadı. Tarara, 2216’da Mindagsir’i kuşattı ancak alamadı. Trinokor 2223’te Kelsterk’i kuşattı ancak alamadı. Erotinko ve Iravinj, 2225’te savaştı ancak iki taraf da üstün gelemedi. 2227’de Iravinj dağıldı ve ikiye bölündü : Horsokrir ve Ogpentrer. Erotinko da birçok toprağı ele geçirdi. Bu bölünmeyi fırsat bilen Gardazko, batıya biraz genişledi. 2241’de Tarara, Trinokor’un batısını ele geçirdi. Trinokor, 2245’te çok uzun zaman sonra Akternaj adalarına saldırdı. Kirstanz adasını ele geçirmeyi başardı. 2246’da Tarara ve Yimuronz anlaşarak Irajako’ya saldırdı. 2248’de güçlerinin sınırına gelene dek ilerleyip durdular. Tarara; Bakchur, Ölk ve Direlm adaları ile biraz da ana kıtadan parça kopardı.2247’de Yebrank’ı kuşatıp almayı başardılar ve Yimuronz yönetti. 2249’da Egirim de Yimuronz ile iş birliği yapıp önce Chirzant’a sonra Irajako’ya saldırdı ve biraz toprak almayı başardı. 2213’te köyünden yönetici olarak başlayan ve basit bir köylüden krala çıkan Delanta adlı efsanevi kişi, kendi yönettiği bölgeyi giderek büyüttü ve 2224’te batı Timbara’da krallığını ilan etti. 2217’de Ergumilian, tüm gücüyle Supmira’ya saldırıya geçti. 2218’de Sospila, 2219’da Nigoya, 2221’de Zainot düştü. 2222’de Ealguba’yı ve 2225’te Sheren Moys’u kuşattı ancak almayı başaramadı. 2230’da Krispam, Boneyota adasını aldı. 2231’de Soresh’i denizden kuşatıp 3 aylık bir kuşatma sonucunda almayı başardı. 2232’de Ergumilian yeniden saldırıya geçti ve aynı zamanda Supmira halkı da ayaklanmaya başladı. Hitolaida şehri yerlileri Ergumilian yönetimine geçmek istiyordu. Bunun sonucunda 2232’de Supmira kralı, Putsura adalarına kaçtı. Kalan 4 şehirde Ergumilian’a özerk Ubelona krallığı kuruldu. Ergumilian, Hekapeln adalarının tümünü ele geçiremedi. Güneydeki 6 adayı Mestinda aldı. Vorpikhi adaları ise krallıkların kontrolünden çıktı. Güney Welomp denizinde epeyce güçlenmiş olan Vorpikhi Korsanları, bu üç adayı kendilerine üs edindi. Putsura adalarında ise Supmira kralı kaçtığı halde krallığı tanınmadı. Asirma’da kurulan Gorseri Krallığı, öbür Putsura adalarını da yönetimine aldı. Bu dönemde Dreon adasında üs edinen İlboriad Korsanları, Tunqaipo adalarında üs edinen Oyarge Korsanları ve Viern adasında üs edinen Niktra Korsanları, adlarını bölgelerinde epeyce duyurdu. Çevre devletleri de uğraştırdılar. Bu dönemde, alevli toplar dünya genelinde epeyce yayıldı. Timbara’ya bile geldi. Hatta Soresh kuşatmasında Krispam, topları kullandı. Korsanlar da hızlıca topları gemilerinde yerleştirmeye başladı. Garuchner, 2219’da Niktra korsanlarını resmi olarak tanıyıp kendi gemilerine değil Levri gemilerine saldırmaları karşılığında haklar bile verdi. Supmira’nın yıkılması sayesinde Afkarzar, tüm Hefkirin’i ele geçirdi ve Aridde’ciliği yaymayı sürdürdü. Diyemoba çölünde pek bir değişiklik olmadı. Disigash adasından çevredeki gemilere saldıran çeşitli korsanlar biraz sorun yarattı. Marunork, 2207’de Inarim’i kuşatıp aldı.2211’de Gahurpad yıkıldı. Sharuudzar biraz genişledi ve kalan topraklarda Taykiruch Devleti kuruldu. Orberjorem beyi, Erezutork beyiyle anlaşma yaptı ve 2204’te birlikte İrankır’a saldırdılar. 6 aylık seferde topraklarının yarısını almayı başardılar. 2205’te Orberjorem, Girmuch ile birkaç sınır çatışması yaşadı. 2206’da tüm gücüyle bir sefere çıktı ve Eryinde’ye dek geldi ancak kuşatacak gücü olmadığı için durdu. 2209’da Senakur ve Girmuch arasında çıkan savaşı fırsat bilerek 3 yılda kurduğu kuşatma aletleriyle birlikte Eryinde’yi kuşatıp aldı. Girmuch ordusu, Senakur’u püskürtüp geldikten sonra Eryinde’yi geri kuşatsa da alamadılar. Hızlı biçimde bölgesinde güçlenen Orberjorem, 2212’de Ukit’e dek İrankır’ı aldı. 2213’te Shorundur’u kuşattı ve Senakur ile anlaşma yapıp birlikte saldırdı. Böylece direnci kırılan Girmuch yıkıldı. 2214-2218 arasında Mirchanan’a akınlar yaptı. 2218’de yeniden Erezutork ile birlikte İrankır’a ilerledi ve bu kez önce Ukit’i sonra Orukatan’ı indirmeyi başardı. 2219’da Erezutork ile arası kötüleşti ve bir meydan savaşı yaşandı ancak kazanan taraf olmadan iki ordu da geri çekildi ve sınırlar öyle kaldı. Erezutork, kazandığı güçle 2223’te Birkatun ile de savaşıp biraz toprak aldı. 2220’de Orberjorem, Mirchanan’a tam güçlü bir saldırıda bulundu. Oygatir ovasını parça parça ele geçirdi. 2222’de Senakur, Ersurna’yı kuşatıp alamadı. 2224’te Orberjorem Ersurna’ya dek gelmeyi başardı ve kuşatıp aldı. İki ay içinde de tüm Mirchanan beyliğini dağıtıp kendine kattı. Surtaman, 2225’te Hemtraun’a akınları yoğunlaştırdı. 2227’de Orberjorem, Frinpost ve Hemtraun’a aynı anda saldırdı. 120.000 kişilik Bermaklı göçebe ordusuyla saldırıya geçen beylik, Horon şehrini de kuşatıp almayı başardı ve Heygia dağına dayandı sınırları. Sonra batıya ilerleye ilerleye Surtaman ile birlikte Hemtraun’u 2228’de yıktı. Vorinxero başkaldırısı aşırı alevlendi ve Nepring ile Chairon’daki ayaklanmaları da kendine kullanan aile, 2201’de kendi hanedanlarının krallığını ilan etti. 2202’de Soirnaz şehri ayrılıp kendi bir devlet oldu. Başkent Hosilo’daki kral bu bölünmeleri durdurmaya çalıştı ama başaramadı. 2203’te kendisi zehirlenerek öldürüldü. İki oğlu vardı. 19 yaşındaki oğlu, Direnjus’taki başkaldırıyı bastırma amacıyla gönderilen orduyu yönetirken yenildiği savaşta öldü. 13 yaşındaki oğlu ise tutsak alındı. Taht boşluğunu fırsat bilen güçlü lordlar teker teker krallıklarını ilan etti. Kasım 2203’te Lerepotex dağıldı. 2204’te Vindark veliahtı da suikaste uğradı. Vindark kralı, bunu batısındaki Vorinxero’ların yaptığı bahanesiyle onlara saldırdı. 2202’de Giderosani’yi kuşatıp alamamışlardı ve orduyu güçlendirme amacıyla vergiyi artırmışlardı. Halk zaten bundan rahatsızdı. Üstüne kralın gizli gizli Abstorel değil Verdiol olduğu söylentileri yayılmaya başladı. 2204’te Vorinxero’lar tarafından da yenilince savaş dönüşünde sarayı halk tarafından basıldı ve öldürüldü. Saray korumaları komutanı da kralı indirmek isteyen dindar bir Abstorel olduğu için bilerek askerlerini uzak tuttu. Geriye oğlu da kalmadığı için taht boştu, iki kızından birine halk baskını sırasında tecavüz edildi ve öldürüldü. Öbürü ise soylu bir aileyle evlendirilmişti. Krallık; prenses üzerinden tahtta hak iddia eden Zongrela ailesi, başkentte yönetimi alıp koyu dindar Abstorel yönetimi kuran Harsinz ailesi, Bezartex tarafından Vindark’ı iyice bölmek için desteklenen Yavnuliof ailesi arasında bölündü. 2203’te Lerepotex, 2204’te de Vindark dağılınca 13 Tisparla Krallığı dönemi başladı : Vorinxero, Soirnaz, Nemdel, Burivonda, Telvida, Goyrinda, Untpeon, Ibsobsile, Avinaitel, Fovor, Zongrela, Harsinz, Yavnuliof. Dreon adasında, ana kıtaya bağlı olmayan bir yerel yönetim kuruldu ve ada içinde İlboriad korsanlarıyla çatışmaya başladılar. Özellikle Fovor krallığında yaşayan Ak Kül Taparlar, ülke dışına kovulmaya başladılar ve Mirchanan beyliği ile Senakur Krallığına sığındılar. 2229’da Telvida, Soirnaz’ı ele geçirdi. 2211’de Levri, Grozenth’e ağır bir saldırıya girişti. 40.000 kişilik ordusuyla kuzeye çıktığı seferde, Hergarn ırmağına dek geldi. Hergarn ırmağı savaşında 32.000 kişilik Grozenth ordusunu yendi. Böylece Grozenth’i, Hergarn ırmağının doğusundaki tüm topraklardan atmayı başardı. 2217’de Levri, büyük bir sefere çıktı. 55 bin askerle Lerincorm’un üzerine yürüdü. Yobrid şehri 3 haftada düştü. Wirkon ırmağını aştı. Dupro şehrine dek geldi ve kuşattı. O sırada kendisini karşılamak için toplanmış olan büyük Lerincorm ordusu geldi : 50 bin kişi. Dupro’nun güneyindeki Arsent ırmağı savaşında Levri 20 bin yitimle Lerincorm ordusunu yendi. 25 bin kişilik kalan Lerincorm ordusu savaş alanından çekildi. Donanmayla Soicharn adasını da ele geçirdi. 2 aylık kuşatma sonucu Dupro şehri de düştü ve Arsent ırmağının biraz batısına da sefer yaptı Levri. Megloyra dağına varamadan Lerincorm, 30.000 kişilik bir ordu toparlayıp bir daha geldi. Levri ordusu da yaklaşık 25.000 asker dolaylarında kalmıştı. Lerincorm ordusu baskın gelince Levri komutanı, kalan 18 bin askeriyle çekilme buyruğu verip Dupro şehrine kaçtı. Ardından Lerincorm ile barış imzalandı ve Levri’nin aldığı topraklar elinde kaldı. 2219’da Grozenth, Vurnesner ile savaştı. Vurnesner yenilip biraz kuzeye itildi ancak savaştan sonra Grozenth kralı hastalandı ve öldü. Tahta geçmeye çalışan büyük oğlu suikaste uğradı, küçük oğlu ise rehin alındı. Karısı ve kızları ise tecavüze uğrayıp öldürüldü. Krallık iç karışıklıklar yaşarken dağıldı ve 3 krallık kuruldu : Targalfirs, Emgiban, Odelroni. 2221’de Sibredixirs, Prinz’den başlayarak saldırıp Emgiban ve Odelroni’nin kara bağlantısını kesecek kadar işgal etti ancak ülkeleri tümüyle işgal etmedi. 2221’de Vurnesner, Roshkam’ı kuşattu ancak alamadı. 2222’de Levri, Liarkat’ı kuşattı ancak alamadı. 2223’te ikinci kez kuşattı ancak bu kez de püskürtüldü. 2224’te bu kez Liarkat’ın batısında Ubira ovasında bir meydan savaşı yaşandı. 30 bin Levri askeri ile 24 bin Garuchner askeri savaştı. Garuch ordusu daha yüksekte olsa bile Levri’nin daha gelişmiş düzenli topları ve eğitimli düzenli ordusu karşısında dayanamadı. Levri, Binxel’e dek Garuchner’yı işgal etti. 2235’te dindarlığı biraz azalan ve çağdaşlaşma hareketlerini başlatmak isteyen Veradnun kralı, Mowracirs ile birleşme çağrısı yaptı. Mowracirs krallığıyla anlaştılar ve birleşip Mowracirs krallığını oluşturdular. Güneydeki aşırı dindarlar ayaklandı ve büyük başkaldırılar çıktı. Kutsal Sibredixirs Krallığının da körüklemesi ile bölgede çıkan karışıklıklar arttı. En son Sibredixris ordusu Mowracirs’e saldırıp bölgeye girdi. Dindar halkın da desteğiyle Mowracirs ordusuyla yapılan savaşta Sibredixirs ordusu kazandı ve dindar Mowrac’ların bulunduğu bölgenin çoğunu kendisine katmayı başardı. Tam olarak belirli bir yılı bulunmamakla birlikte Mowracirs ve Yrankil krallıkları, biraz daha kuzeye de yerleşmeye ve yönetmeye başladılar. 2239’da Yrankil, Garuchner’ya ağır bir saldırıda bulundu ve kazandı. 2241’de ikinci bir saldırıda bulunup kıyı bölgesini almaya çalıştı ancak bu kez Garuchner kazandı. 2229’da Zenalor’daki en küçük Levri prensi suikaste uğradı. Osintech’teki Levri düşmanı bir Grodaus soylusu olan Rintraun Meshrinx’in gizli planıydı bu. Rintraun Meshrinx; varsıl soylu bir Grodaus ailesi olan Meshrinx’lerin soyundan geliyordu, 2180 Osintech doğumlu. Dindar değildi. Levri imparatorluğu ile arasını iyi tutup imparatorluk onayıyla daha yüksek güce erişse de içten içe hep Grodaus bağımsızlığını istiyordu. 2214’te babası ölünce aile servetinin başına geçti. Osintech’teki gümüş madeninin, üzüm bağlarının, çoğu buğday tarlasının, taş ocağının sahibiydi. 2216’da Levri onayıyla Osintech Büyücü Akademisini açtı. Öncelik Grodaus çocuklarda olmak üzere büyücü çocukları özel olarak eğitti, genelde de bu çocuklar orduya katıldı zaten. Ancak eğitilirken bu çocuklarla iyi ilişkiler kuran Rintraun, çocukları görünürde imparatorluğa gerçekteyse kendine sadık yetiştiriyordu. Dışarıdan dindar bir görüntü çizip kiliseyle sıkı bağlar kurdu. 4. Nyrokos’lu alayının da komutanıyla çocukluk arkadaşıydı. 2221’de planlarını ciddi biçimde yürürlüğe koydu. Toplumdaki Verdiol-Büyücü karşıtlığını körükledi. Verdiol kilisesine gizlice rüşvetler vererek büyücü karşıtlığı yapmalarını ve imparatorluğa büyücüleri hapse tıkmaları için protesto yapmalarını söyledi. Verdiol başrahibi, büyücülere şeytanın güç verdiğini vaaz etti. Büyücü okulunun önünde protesto yapmalarını sağladı. Açıktan büyücü dostluğu yaparken gizliden büyücülere karşı toplumda nefret doğuracak şeyler yaptı. Bir tane büyücüye, yüklü rüşvet karşılığında 2224’te Sarinset şehir baş rahibini öldürttü. Ancak büyücüden gizli olarak bölgedeki yerel korumalara da haber verdi. Büyücünün yakalanınca konuşamadan ölmesi için çatışma çıktığından emin oldu. Büyücülerle imparatorluğun arasının açılması için uğraştı. İşe de yaradı. Kilise, büyücülerin güçlerini şeytandan aldığı ve lanetlendikleri üzerine vaaz verdi. İmparatoru ikna ederek daha çok Powrin, Nyrokos, Egrant ve Sreva birliği kurdurup Dernejra bölgesine getirtti. İmparatorun onayıyla da görünürde imparatorluğa çalışan Grodaus birlikleri kurdurdu ve eğitti. Kışla-çiftlik karışımı evler kurdurdu. Burada aldığı birlikleri hem tarlada çalıştırıp ekin biçtirdi, üretim yaptırdı. Hem de günde birkaç saat de olsa askeri eğitim vererek ordu yetiştirdi. Sarinset şehir baş rahibinin öldürülmesi üstüne kilisenin de baskısıyla büyücülere karşı kurallar katılaştırıldı. Powrin, Sreva, Egrant, Nyrokos’lu 15-30 yaş arası tüm büyücüleri orduya alma buyruğu duyuruldu. Grodaus büyücüler ise asker olarak yetiştirilmesi için Rintraun’un eline verildi ve yeni okullar açtırıldı kendisine. Gitgide imparator üzerindeki ikna edici gücü de artıyor ve imparatorluk için vazgeçilmez bir parça olarak görülüyordu. 2226’da Levri, Cinpra merkezli Untpeon’u işgal etti. Aynı yıl içinde Rintraun’un gizliden verdiği destek ile ESTA örgütü kıvılcımlanma şansı buldu. Son 40 yılda açığa çıkıp Levri tarafından birçok baskın ve idamla büyük oranda yok edilen ESTA, yeniden güçlendi. Thirio, Niart ve Hobtre şehirlerinde, sokaktaki Levri askerlerine suikastler düzenlendi. Ziroth’a Levri’nin atadığı vali, başı kesilip yerine eşek başı takılmış biçimde kilise kürsüsünde bulundu. Biraz alevlenmelerine yetecek kadar para yardımı yaptıktan sonra kendisine uzanan kanıtlar bırakmamak için Rintraun elini eteğini çekti. 2224’te Orberjorem ile sınır komşusu olmaları, işine geldi. İmparatoru, güneydeki Bermak tehdidine karşı kışkırttı. İlerleyen yıllarda Orberjorem’in, Hemtraun’u yıkması da onun kışkırtmalarını kuruntu olmaktan çıkardı. 2228’de Hemtraun tümüyle işgal edilince, Levri imparatoru epey paniğe kapıldı ve güneyden yüz bini geçen sayıda atlıdan oluşan orduların gelme olasılığına karşı acilen orduyu büyütüp Dernejra bölgesine yığmaya çalıştı. Özellikle Egrant ve Sreva alaylarını güneye yığdı. 2228’de Senakur kralı, Levri prensesi ile kendi oğlunu evlendirme teklifiyle geldi ancak Levri imparatoru 2. Bergelinji reddetti. 2229’da küçük oğlu, Zenalor’da öldürülünce inanılmaz küplere bindi. Rintraun’un kurduğu düzmece kanıtlarla da suç, Senakur ve Orberjorem’e atıldı. Rintraun’un imparatoru telkin ettiğine göre Senakur ve Orberjorem zaten uzun süredir birbirleriyle savaşmayıp ittifak kuruuyordu ve Orberjorem, güneyi sarıp kendilerine saldırmaya hazırlanıyordu. Senakur, Lerespon krallıklarını da yanına alıp tüm güney Levri boyunca aynı anda saldırarak Levri gücünü kıracak ve teker teker şehirleri düşürecekti. Dedikleri de o kadar yalan değildi. Orberjorem, gerçekten de Levri’ye saldırmaya hazırlanıyordu. Üstüne Senakur’un bu suikasti yaptığına inanması için geçerli neden olarak onların evlilik önerisini reddetmesi de vardı. 15 Ekim 2229’da olay patladı. Baskıya daha çok dayanamayan Levri İmparatoru 2. Bergelinji, öncesinde diplomatik yollar bile aramadan Senakur’a saldırdı. Sukurmosh dağlarının arasından 45.000 Cronz, 10.000 Sreva, 15.000 Egrant, 5.000 Nyrokos’lu, 3.000 Powrin, 3000 Grodaus’tan oluşan 81.000 kişilik kocaman bir ordu geçirdi. Sukurmosh geçidi savaşında karşılamaya gelen 30.000 kişilik Senakur ordusunu 12.000 yitimle yenip ilerlemeyi sürdürdüler. Perme dağlarının kuzey eteğinde kendilerine karşı toplanan 45.000 kişilik ikinci bir orduyla daha karşılaştılar. Levri ordusundan 25.000 kişi bu kanlı savaşta öldü. Senakur ordusundan 38.000 ölü, 3.000 tutsak alındı. 4.000 kişilik ordu, kralla birlikte savaş meydanından kaçmayı başardı. Buradan Sorand şehrini kuşatmak için doğuya ilerlediler ancak Bergelinji’nin korktuğu şey başına erken geldi ve topladığı ana ordu Senakur topraklarındayken Orberjorem saldırıya geçti. Sorand’ı kuşatmadan geri anayurt yoluna koyulan orduyu geri dönüşte batılarından gelen Orberjorem ordusu karşıladı. 2. Kez Perme dağlarının kuzeyinde yapılan bu savaşta 20.000 Kabur askeri yollanmıştı. Sonunda Rintraun’un aradığı fırsat geldi. Kendisinin yetiştirip bu orduyla yolladığı 300 Grodaus büyücüden kalan 242 tanesi, ihanet edip Cronz birliklerine saldırmaya başladı. 4. Nyrokos’lu alayının komutanı da Rintraun’un çocukluk arkadaşıydı ve bu işareti bekliyordu. Tüm birliğiyle birlikte Cronz alaylarına saldırdı. Savaştan önce onunla anlaşan 3. Nyrokos’lu alayı komutanı da taraf değiştirdi. Zaten Levri düşmanı olan Egrant ve Powrin alayları da hemen taraf değiştirdi. Sreva ve Grodaus birliklerinin yalnız yarısı kadarı taraf değiştirdi. Sonuçta 20.000 Kabur, 7.000 Egrant, 3.000 Nyrokos’lu, 2000 Powrin, 2000 Sreva ve 1000 Grodaus’a karşı 26.000 Cronz, 2000 Sreva ve 1000 Grodaus savaşı yaşandı. 35 bin X 29 bin kişilik bu savaşta Levri tarafı yenildi. 25 bin Levri askeri öldü, 4 bin tutsak edildi, 1000 kadar asker ise bir yarma girişimi ile kuzeyden kaçmayı başardı ancak onların da yarısı yolda koşarken yorgunluğa yenik düştü ve arkalarından gelen birliklerce öldürüldü. Olayın şaşkınlığında olan Kabur komutanı, 4. Nyrokos’lu alayının komutanıyla tokalaşıp ayrıldı. Savaş sonucu bilgisi imparatorluğa ulaşır ulaşmaz Rintraun, bağımsızlık için başkaldırısını başlattı. Aynı sıralarda Levri, Darntorf şehrinden kalkan 42 bin kişilik ordusuyla Orberjorem birliklerini karşılamaya gidiyordu. 95 bin kişilik bir ordunun geldiği haberi alınınca ordu Darntorf’a ve Sarinset’e ikiye bölünerek geri çekildi ve kuşatmaya direnmek için hazırlık yaptılar. Sarinset, 1 aylık bir kuşatma sonucunda düştü. Darntorf ise şehir duvarlarına önceden kurulmuş daha hazırlıklı toplar ve gelen destek ile kuşatmacıları püskürttü. . Perme dağlarının kuzeyindeki savaştan dönen 11 bin kişilik Rintraun destekçisi ordu, 45 günde Osintech’in batısına vardı. Bundan öncesinde zaten Rintraun’un buyruğuyla kendisine sadık birlikler tarafından Gorungor, Alon, Osintech ve Sorokelm’deki Cronz birlikleri tutuklandı silahsızlandırıldı. Peskora’daki Rintraun’cu 12 büyücü, imparatoru rehin almaya çalışsa da Cronz büyücüler tarafından durdurulabildiler. Rintraun’un planı harika ilerliyordu. Orberjorem saldırısı çok daha güçlü olduğu için imparatorluk, elindeki ordu gücünü güneye yolluyordu ve doğudaki bu başkaldırıya odaklanamadılar. Rintraun hemen krallığını ilan etti “Grodtex Krallığı”. Ulusçuluk ve zaten sevilen biri oluşuyla halkı arkasına aldı. Garnizon’daki Cronz olmayan çoğu asker sayesinde de Cronz birlikleri zapt edildi. Başkente sızan büyücü birliğiyle imparatoru rehin alma planı başarısız olsa da yeterince kargaşa yaratmıştı. Aynı sırada imparatorluğun bu zor durumunu gören ESTA da eylemlerini bir anda artırdı. Cronz kökenli askerler, ayaklanmaları ve sabotajları bastırmaya çalışırken çokça sıkıntı çekti. Cronz kökenli olmayan birçok birlik, ikinci bir buyruğa dek silahsızlandırıldı korkudan. Ancak bu kez de imparatorluğun asker gücü bir anda düştü. Darntorf’un kuşatılmasının 2 hafta sonrasında ancak Noxilion ve Theriba’da toplam 35.000 kişilik bir ordu toplanabildi ve yola çıktılar. 35 günde Darntorf’a gelebildiler. Zaten kuşatması, güçlü savunma ve toplardan ötürü uzun süren şehre bir de dışardan destek ordu geldi. Sarinset şehri düşmüştü. Sarinset’te bırakılan garnizon ve iki kuşatmadaki yitimlerden sonra Darntorf’u kuşatan 65.000 kişilik Orberjorem ordusu kaldı. Şehir garnizonu 18 bin, desteğe gelen 35 bin kişiyle Levri ordusu savaşa hazırlandı. Üstünlükleri, daha düzenli ve eğitimli bir büyücü birlikleri ile toplardı. Bermak bozkırında henüz top teknolojisi yoktu. 50 küçük 20 orta büyüklükte topla Orberjorem geyiklilerinin üstüne gülle yağdırdı. Düz piyadeye üstünlük kuran geyikli savaşçılar, top atışları karşısında afalladı ve çok hızlı asker yitirdiler. Levri ordusunun top mermisi bitene dek 35.000 Orberjorem askeri ölmüştü bile. Levri komutanının stratejik yeteneği, Peskuya yanardağı yakınlarındaki engebeli dağlık bölge, düşman ordusuna yüksekten yaklaşan Levri, top atışlarının gücü birleşince Levri tarafı epey verimli savaştı. Top mermileri bittiğinde 20.000 asker yitirmişlerdi bile. Ancak karşı tarafı daha hızlı öldürebildikleri için özgüvenleri yüksekti. Şehir garnizonu da savaşın kendi utkuları yönünde ilerlediğini görünce 14.000 kişi kapıdan çıkıp kendi ordularına yardıma geldiler. Çok kanlı bir savaş yaşandı. Top mermilerinin bitişi ve okların da azalışıyla yakın dövüşe dönen savaşta 29.000 Levri X 30.000 Orberjorem askeri yer aldı. İki taraf da tükenene dek savaştı ve Orberjorem tarafı kazandı. 3.000 Levri askeri tutsak alındı, 1000 Levri askeri Darntorf’a kaçmayı başardı, 25.000 Levri askeri öldü. Orberjorem ise 22.000 ölü verdi. 8000 yorgun askerle Darntorf kuşatmasını sürdüremeyecekleri için ele geçirdikleri Sarinset şehrine çekildiler. 2230 yılına girildiğinde Levri, ESTA sabotajlarını araştırıp örgütü çökertmeye çalışıyordu. Nyrokos’ta da ayaklanmalar çıkmıştı. Yorlero’daki Olepek’ler, imparatorluk birliklerine saldırdı. Kiodart’ta bir Levri albayı, ayaklanmacılar tarafından kaçırılıp fidye istendi. İmparator vergileri artırdı, hızlıca yeni birlik alımı yaptı orduya. Orberjorem, güneyden birlik getiriyor ve hazırlanıyordu. Senakur çok asker yitirdiği için Levri’ye saldırmaya pek uygun değildi. Telvida, Burivonda, Goyrinda ve Nemdel arasında savaş sürüyordu. Niktra Korsanları, durumdan yararlanıp Perdaxo denizinde rahatça Levri gemilerini yağmaladılar. 2232’ye dek küçük sınır çatışmaları dışında Orberjorem de Levri de birbirlerine saldırmayı göze alamadı. Orberjorem, top ve kuşatma aletleri yaptırıp biriktirdi. Levri yeni alaylar eğitip kendi içindeki başkaldırıları durdurmakla uğraştı. Haziran 2231’de 20 bin kişilik bir orduyla Grodtex krallığının üzerine yürüdü. Gorungor şehrinin 40 kilometre batısında kendisini 18 bin kişilik Grodtex ordusu karşıladı. Her zamanki zekasını konuşturan Rintraun, dişli bir rakip oldu. Bizzat yönettiği orduyla Levri ordusunu epeyce zorladı. Savaşın ortasında fark ettiler ki gece gizlice düşman ordusunun arkasından dolanması için 1000 kişilik bir taburu ikiye ayırıp iki yandan göndermişti. Tam savaşın ortasında Levri ordusunun arkasından 1000 kişi saldırıya geçti ve afallamalarını sağladı. 13 bin ölüden sonra Levri komutanı geri çekilme buyruğu verdi ve çekilirken ölen ya da tutsak edilenlerle 1000 yitim daha verdikten sonra 6 bin kişilik kalan ordusuyla kaçtı. Grodtex tarafı toplam 10 bin yitim vermişti ancak utkun olmanın verdiği sevinçle Gorungor şehrine çekildiler ve orduya şölen verildi. Levri bu yenilgiden sonra gücünü toparlamadan saldırmamak üzere bekledi. Kuzey komşularının saldırmayacağından emin olmaya çalışıp kuzeydeki birlikleri güneye kaydırdı. Cronz’lar için 17-35 yaş arası erkekler için seferberlik çıkardı. Ya orduya gireceklerdi ya da yüklü askerlik vergisi ödeyeceklerdi. Birçoğu orduya girmeyi seçti. 2232 yılına girildiğinde 180.000 kişilik kocaman bir ordu kurulmuştu. Bunların 45.000 kadarı boyunduruk altındaki uluslardı. Daha çok asker almaya çalışamadılar çünkü ayaklanmalardan ötürü devlet otoritesi uç topraklarda sarsılmıştı. 180 bin asker, 2000 büyücü, 150 küçük top 50 orta boyutta top ile Noxilion’da toplandı ordu. Mayıs 2232’de güneye yola koyuldu çünkü alınan istihbarata göre Orberjorem, ittifak yaptığı Senakur ve Surtaman ile birlikte çok büyük bir orduyu kuzeye getiriyordu. Bermak ittifakı ordusu Ersurna’nın doğusuna gelince kesinleşti : 250.000 kişilik bir ordu kurulmuştu. Zenalor’a doğru ilerlemeye başladılar. Levri ordusu da yola çıktı, yitirecek zamanları yoktu o yüzden Grodtex krallığıyla savaşa hiç girişmediler bile. Bermak ordusu, Zenalor’a erken varıp çevresindeki köyleri yağmaladı. Levri ordusunun varması 2 ay sürdü. Onlar gelene dek Zenalor kuşatılmış ve dış duvar aşılmıştı bile. İç duvarda savunmaya çalışıyordu kalan garnizon. Levri ordusunun yaklaştığı haberini alan Bermak ittifakı ordusu, kuşatmayı sürdürecek 2.000 kadar asker bırakıp 230.00 kişi ile kuzeye yola koyuldular. Zenalor’un 35 km kuzeyinde terk edilmiş bir kasaba olan Inbithio’da iki ordu karşılaştı. 18 Temmuz 2232’de Inbithio savaşı başladı. 1250 metre yüksekliğinde, çevresinden daha yüksekte bulunan, dağlık olan bu kasaba; Levri tarafının işine yaradı. Kasabaya Bermak ittifakından erken gelen ordu, toplarını yerleştirme fırsatı buldu. Tüm ordu kasabaya sığmadığı için yandaki birkaç tepeyle birlikte kasaba merkezli olmak üzere 30 kilometre karelik alana yayıldılar. Üstüne bulundukları dağın güney yamacına da 25 bin asker dizildi. İlk gün, güney yamacındaki kalkanlı birlikleri geçmeye çalışan Bermak ordusu epey zorlandı. Düzenli kalkanlı mızraklı Levri alayları geçit vermedi. İki saat kadar savaştıktan sonra bu kalkan hattını yarmayı başardılar ve yamaçtaki birlikler de yavaşça geri çekilmeye başladı. 10 bin kadar kişi kaldıklarında yükseklerden top atışları başladı. Geyikli birlikleriyle yüksekten gelen top atışlarına karşı çok asker yitiren Bermak ittifakı, akşama doğru anca köye girebildi. Akşama dek karşılıklı top atışları ve okçular ile savaştılar. Bu savaşta ilk kez ilkel tüfekler kullanıldı. 30 tane kadar üretilen, iki kişiyle kullanılan ve omuza koyulan bu “ufak toplar” ne denli yararlı olduklarını gösterdi. Geceye doğru Bermak birlikleri köyden alçağa geri çekilene dek Bermak ordusu 60.000, Levri ordusu 35.000 yitim vermişti. Ancak tüm top mermilerini bitirdiler. Bermak ordusu da bu dönemde yeni yaptırdığı 30 kadar topu büyük oranda Zenalor kuşatmasında kullandı ancak kalan mermilerini de bu savaşın ilk gününde harcadı. İkinci gün, geyiklerle köye girmeden önce yaklaşık 25.000 kalkanlı piyadeyle köy girişindeki 20 bin kişilik Levri kalkan duvarını yarmaya çalıştı Bermak ordusu. Başarılı da oldular. Köy girişine giden yol kontrole alınınca geyikliler akın akın köye gelmeye başladı. Ve kalan 155 bin Bermak askeriyle 130 bin Levri askeri, yakın dövüşe girişti. Tarihin en kanlı savaşı o gün savaştan akşama dek yaşandı. Savaştan önce 5000 kişinin yaşadığı bu büyük kasaba, ölüler yere düşmeye başladıkça küçük kaldı. Her yer kana boyanmıştı. Ölülerin üstüne tırmanarak dövüşüyorlardı. Gece olunca bile savaş bitmedi ve meşaleler yakarak savaşmayı sürdürdüler. Ancak savaş sesleri yavaşça susmaya başladı. Karanlıkta meşalelere karşın yine de komutanlar savaşın nasıl gittiğini göremiyordu. Savaş köye sığmadığı için çevredeki tepelere ve dağ eteklerine de sıçramıştı. Gün ağardığında kıpkızıl ve kan kokan bir görüntüyle karşılaştılar. Hâlâ savaş sürüyordu ancak inanılmaz bir kıyım yaşanmıştı. Bermak ordusu 130 bin, Levri ordusu 115 bin asker yitirmişti. 24 saat içinde 245 bin asker öldü. Geriye kalan 25 bin Bermak askeriyle 15 bin Levri askeri, son bir büyük savaşa girişti tüm yorgunluklarına karşın. Levri’nin şansı yaver gitmedi. Ellerinden geleni yapsalar da yenildiler ve tarihin en büyük yenilgisini almış oldular. 180 bin Levri askerinden geriye 10 bin kalmıştı. 9 bin kadar asker teslim olurken yaklaşık 1000 kadarı savaş alanından kaçtı ya da saklandı. Komutanların bile birçoğu bulunamamıştı çünkü savaşırken öldüler. 21 bin kişilik Bermak ordusu, tutsaklarıyla birlikte köyden ayrıldı ve Zenalor’a çekildi. Sonradan gelip ganimetlerini de topladılar bölgeden. Bu vuruşun etkisi altında ezilen Levri imparatorluğu, güneyde yitirdiği topraklarını alamadı. Üstüne 2 ay sonra daha toparlanıp gelen Bermak ordusuna Cinpra şehri de 2 gün içinde teslim oldu. Böylece Levri, güney topraklarını Oberjorem, Senakur ve Grodtex’e yitirdi. Levri’nin kendisine saldıracak gücü kalmadığını gören Grodtex, derin bir rahatlama ile varlığını sürdürdü. 2234’te ikinci büyük Sreva ayaklanması çıktı ancak Levri bastırmayı başardı. 2235’te ESTA’nın ana üssü bulundu ve yöneticileri idam edilip ibret olsun diye Egrant kasabalarında dolaştırıldı. Ancak kısa bir süre sonra ESTA’nın kalan üyeleri, son güçlerini kullanarak 2. Bergelinji’ye suikast düzenlediler. Yakalananları idam edildi ve böylece geriye kayda değer bir ESTA kalmadı, yavaşça silinip gitti. 2243’te Garuchner, yitirdiği toprakları almak için Levri’ye saldırsa da başarılı olamadı. 2245’te Emgiban da Levri’ye saldırdı ancak yenildi. 2244’te Rintraun Meshrinx, 64 yaşındayken kanserden ötürü yaşamını yitirdi ve yerine oğlu Hortauven Meshrinx geçti. 2246’da Levri, Osintech’i kuşattı ancak 1 aylık kuşatma sonunda geri püskürtüldü. Parr Ugmurr, bu dönemde batısıyla ticareti artırdı. 2209’da Vdalro Kripup, özlerinden koptukları gerekçesiyle Parr Ugmurr’a saldırdı. Daha gelişmiş olan batı Vdalronk’ları, doğuluları püskürtmeyi başardı. 2211’de Bagkhtu yarımadasında Chinakunt’tan gelen ilk Tespivur temsilcileri göreve başladı. 2214’te bölgedeki birçok Vdalronk, Tespivur inancına geçmeye başladı. 2225’e dek iyice yayılınca ayrılıp kendi yönetimlerini kurmak istediler. Bundan ötürü onlara da düşman kesilen Vdalro Kripup, Tespivur’cu Vdalronk’ların üzserine saldırdı. Parr Ugmurr’dan yardım isteyip yardımı da edindiler. Destek olarak Parr Ugmurr da Vdalro Kripup’a saldırdı. Böylece “Tespivur Yarikh” kuruldu. 2228’de Vdalro Kripup, bir daha saldırdı ancak bu kez Parr Ugmurr ile Uziri Ankahora da birlik yapıp Tespivur Yarikh’e destek çıktı ve Vdalronk’lar arası savaş çıktı. Batılı ve güneyli Vdalronk’lar kazandı. 2241’de Jivaral, Forpur yarımadasına bir çıkarma gerçekleştirdi. 3 ay kadar bölgede yerlilere karşı direndikten sonra yerleşmenin ne kadar zorlayacağını görüp alabildikleri ganimet ve kölelerle geri döndüler. 2243’te Garuchner, Peniward adasını kuşatsa da almayı başaramadı. 2246’da Levri, Niktra korsanları üzerine 2000 kişilik birlik yolladı. Ancak adayı ve çevresindeki denizi daha iyi bilen korsanlar, Levri askerlerini yenmeyi başardı. 2247’de 3. Büyük Sreva ayaklanması çıktı ancak Levri bunu da bastırmayı başardı. 2248’de Yrankil, batı Nyrokos’taki Shiren ve Olerm adalarına birlik çıkarıp Levri’den işgal etti. 2049’da Nyrokos’un Nunjagsi şehrinde büyük bir ayaklanma çıktı ancak Levri kanlı biçimde bastırdı ve binlerce Yurox’u öldürdü. 2249’da Aleonk krallığı, Sibuns adasına saldırdı ve Sibunsak şehrini 2 aylık bir deniz kuşatmasından sonra düşürüp adayı ele geçirdi. 2245’te Erüngar’da Erünrim’ler arası bir savaş çıktı ve kargaşası 2 yıl boyunca sürdü. Sonunda güçlü bir Erünrim beyinin arkasında toplanan Erünrim’lerin baskın gelmesiyle kazanıldı. 2247’de Tremk, 2248’de Beirlos adasına yağma saldırıları düzenlediler

---------------------------------------------

MS 2263 – 2252’de Yupoka, Luzinunt ile Simar gölünün güneyinde bir meydan savaşı yaptı. 35 bin askerinden 12 bin yitim vererek kazandı. Luzinunt ise 22 bin askerinden 14 bin yitim verdi ve savaştan kaçtı. Edana dağı ırmağının ayrılan birinci kolunun küçülüp dağıldığı noktada 2 ay sonra bir daha savaştılar. 30 bin kişilik Yupoka ordusu bu kez 15 bin kişilik Luzinunt ordusunu yendi. Yupoka 7 bin, Luzinunt 11 bin yitim verdi ve yeniden savaş alanından kaçtı. Yupoka, buradan sonra Waribora şehrini kuşattı. 2253’ün ocağında son bir belirleyici savaş yaşandı. Kalan gücüyle Waribora’yı kurtarmaya gelen 24 bin kişilik Luzinunt ordusu, kuşatmayı bırakıp kendilerine doğru yola çıkan 31 binlik Yupoka ordusuyla Waribora’nın kuzeyinde savaştı. Yupoka 17 bin yitim verse de Luzinunt ordusunun çevresini sarmayı başardı. 19 bin ölü, 4 bin tutsak, 1000 kaçak verdi Luzinunt. Bu savaşın ardından Luzinunt şehirleri birer birer kuşatmalarda düşmeye ya da teslim olmaya başladı ve 2254 bitmeden tüm Luzinunt, Yupoka yönetimine geçti. Rempi ve batısı, Yupoka egemenliğine girmektense Aleonk egemenliğine girmeyi kabul etti ve Yupoka şimdilik Aleonk krallığıyla savaşa yanaşmadı. Mesbole, Belarbunt’a verildi. 2255’te Belarbunt, üstlerine güçlü bir donanma yollayarak Oyarge korsanlarını tümüyle yok etti. Ele geçirdiği korsanları da idam edip kellelerini üs kurdukları adanın limanında mızrağa diktirdi. 2251’de Chinakunt, 35 bin kişilik bir ordu topladı ve yitirdiği toprakları geri almak için sefere başladı. 2252’de yitirdiği toprakları almayı bitirip Organ şehrini kuşattı ve bu kez Sirchun, başka krallıklardan yardım alamadan önce kuşatma başarılı oldu. 2254’te Qirtipaz’a dek gelip bu şehri de kuşatıp alarak Sirchun krallığını yıktı ve tüm topraklarını ele geçirdi. 2259’da Solemen’i kuşattı ancak Jivaral tarafından püskürtüldü. 2253’te Yawarunt, Sapur’u kuşattı ancak alamadı. 2254’te Eparunt karşı saldırıya geçti ve biraz ilerlemeyi başardı ancak sonra Yawarunt tarafından durduruldu. Berabere biten bir meydan savaşından sonra iki ordu da tükenmeden geri çekildi. 2261’de Eparunt ve Chinakunt biraz savaştı. Güneydoğu bölgesinde ayaklanmalar çıkan Eparunt, otoritesi sallanırken Chinakunt’tan vuruş yedi. Chinakunt, Arebel adasını da alıp Zuadeznon’a dek olan toprakların yarısını ele geçirdi. Eparunt ve Belarbunt, 2256’da savaştı ancak sınırlar çok değişmedi. 2259’da Eparunt, Yupoka’ya güçlü bir saldırı düzenledi. O sırada Zarar şehrindeki bağımsız krallığını ilan etmeye çalışan soylunun ordusuyla uğraşan Yupoka ordusu, bölgeye geç gelebildi. Üstüne tam Mairp dağının kuzeybatısında savaşıyorlarken dağdan düşen bir çığın, Yupoka ordusuna daha yoğun vurması sayesinde savaşı Eparunt kazandı. Yupoka ile arasında savaş çıkmayacağı gözükünce Aleonk krallığı, odağını güçten düşen Levri’ye vermeye başladı. Mandraske adalarını da üs olarak kullanıp donanmasına epeyce yatırım yaptı, batı teknolojisi topları ordusuna iyice yerleştirdi. Mandraske adaları da zaten büyük oranda asimile olup Aleonk’ça konuşmaya başladıkları için sıkıntı çekmeden asker topladı adalardan. 2261’de Zivonk şehrini denizden kuşattı ve 1 ayda aldı. Orayı üs olarak kullanıp epeyce asker yığdı ve gelen Levri birliklerine karşı direndi. 2260’ta Pienkoj’daki Shupat’lar ayaklandı, ayaklanma bastırıldıktan sonra birçoğu kuzeybatıya sürüldü. 2262’de Gortake, Eminut ve Simayba şehrindeki Shupat’lar bağımsızlık ve Yupoka vergilerinden kurtulmak için ayaklandı. Bu ayaklanmalar da kanlı biçimde bastırıldı ancak Eminut şehrindeki ayaklanma fazla büyüyüp Yupoka birliklerini de ezdi. Bunu fırsat bilen Chirzant, ileride kendilerine bağımsızlık verme sözüyle şehre ordusunu soktu ve bölgeyi işgal etti. Enalek’ler, 2259’da Basnayoro’yu kuşatıp aldı. 2253’te Putaskhala, Dainazu’yu işgal etti. 2252’de başa geçen Meyong kraliçesi, Utalm ile birlikte 2254’te Ushtimhala’ya saldırdı ancak pek başarılı olamadılar. 2255’te Ushtimhala, Toshijuda’yı kuşatta ancak alamadı. Bunun karşılığında Putaskhala karşı saldırıya geçti ve Ushtimhala sınırlarını Toshijuda’dan uzağa dek itti. 2258’de Tarara ve Barkundur, birlikte Trinokor’a saldırıp tümüyle yendiler ve işgal ettiler. Ancak sonrasında 2260’ta Tarara ve Barkundur birbirlerine karşı savaştılar. Tarara Mindagsir’i kuşatıp alamadı yine. 2262’de diplerine gelen Tarara’ya Erotinko saldırdı ve Kelsterk’in güneyindeki yarımadaları Olpori’yle birlikte aldı. Horsorkir, Bilvodia’dan epeyce birlik alıp ana topraklarına getirdi ve 2253’te Ogpentrer’i kuzeye itecek bir saldırıda bulundu ancak bunun sonucunda Ogpentrer ve Putaskhala işbirliğiyle Bilvodia’dan atıldı. 2259’da Ogpentrer, Gardazko’yu iyice ittirip sıkıştırdı. Putaskhala da kendi buyruğundaki Bilvodan’ları kullanarak kuzeye ilerledi ve Bilvodan’ları birbirine kırdırdı. Tarara; Ridaj, Dasnay ve Pimarbul adalarını 2253’te tümüyle ele geçirdi. Irajako ile savaşta çok ilerleyemedi. Irajako, Chirzant ve Ergirim; birlikte Yimuronz’a saldırdılar 2254’te. Yimuronz Kursunch’u öldükten sonra üç oğlu Aygar, Barminz, Harug; önce birlikte bu üç devlete karşı savaştılar. Bu üç devleti yenip Ergirim’i yıktılar. Ardından kendi aralarında anlaşmazlık çıktı ve kimin devleti yöneteceğine karar veremeyince kendi Kursunch’larına çekilip aralarında savaşmaya başladılar. Yebrank, Irajako’nun eline geçti. 2252’de Fiseri Chau, Sigasuna’yı kuşattı ancak alamadı. 2253’te Fiseri Chau, Meyong ve Waibura; iki Hitoka dağı arasındaki geçitte karşı karşıya gelip savaştılar. Yenilen taraf Fiseri Chau oldu. Waibura, çok asker yitirse de yenilmiş sayılacak kadar zarar görmedi. Meyong, genişleme fırsatı buldu. 2259’da Turpondu, Waibura ve Meyong; ittifak kurup Ushtimhala’ya saldırdılar. 45 bin kişilik ittifak ordusu, 55 bin kişilik Ushtimhala ordusunu yenemedi ancak yine de Jiborna dağlarının doğusundan kuzeye biraz ilerleme ve ganimet toplama fırsatı buldular. 2261’de Yupoka, ordusuna kattığı 4000 kadar Zhurjan’lı Enalek’i de kullanarak Dosru’yu kuşatıp aldı ve Waibura’ya sağlam bir saldırı gerçekleştirdi. Karşılığında Zhurjan’lılara yerleşmeleri için daha çok toprak verdi. Zhurjan’dan izin alan birtakım Enalek’ler, daha güneye bile göçüp insanların arasına karıştı. 2251’de kral Delanta’nın ve iki oğlunun ölmesi sonucu üçüncü oğlu, Ergumilian’a boyun eğdi. 2253’te yönetime geçen 6. Hiabolfa, Ergumilian krallığının en geniş sınırlarına ulaşmasını sağladı. 2254’te Ubelona’dan talep ederek aldığı doğu toprakları üzerinden Soresh’i kuşattı ve aldı. 2256’da Dulgopa, 2257’de Raloink düştü ve Ergumilian ordusu birçok utku kazandı. 2259’da Olenkat’ın da düşmesiyle Krispam krallığını yıktı. Artıklarıyla yaptığı savaşlarla 2261’e dek kıtanın tüm kuzeyini ele geçirdi. Gosodale ve Liyoda’yı içeren topraklarda kendisine özerk işleyen Hulobiz devletini kurdu. Hulobiz’e kral atamak yerine kendi buyruğu üst buyruk sayılacak biçimde yerel soyluların kendi aralarında oylamayla yönetici seçmesine izin verdi. 2262’de çevre adaları da aldı ve Shiap adasında Vorpikhi korsanlarıyla savaşıp onları batıdaki iki adasına sıkıştırdı. Voprikhi korsan başkanı, yönetimine resmi olarak “Vorpikhi Korsan Krallığı” dedirtmeye başladı. Ergumilian, 2261’de Hekapeln adalarından 3 tanesini ele geçirip 2262’nin sonunda Mestinda ile biraz savaşsa da çok ilerleyemedi. Erjank adasında Tukrimon’lar ayaklanmaya çalıştı ancak Mestinda tarafından sertçe bastırıldı. Hefkirin’de pek değişiklik olmadı. Aridde’ci Pitat mezhebi, Afkarzar baskısıyla doğuya yayıldı. Afkarzar, 2256’da Faputazar’a güçlü bir saldırıda bulundu ve 3 meydan savaşı ile 1 yılda tümünü ele geçirdi. 2261’de Hasigulku’yu kuşatıp almayı başardı. Shamel adasını da ele geçirdi tümüyle. 2252’de Ginginta, doğuya bir sefere çıktı ancak çok az başarılı olabildi. 2254’te Nutmudo’yu içeren biçimde Ginginta Nyongop’ta bir ayrışma gerçekleşti ve Aboya Limono kuruldu. Başa geçen kraliçeden kıvançsız olan ve Aridde’ciliğe geçmiş bulunan bir soylu erkek, kendi devletini lan edip Ginginta’ya başkaldırdı. Takiruch, 2253’te Inarim’i geri almayı başardı. 2254’te Birkatun ile birlikte iki yandan saldırarak Marunork’un doğusunu ele geçirdiler. Durumdan yararlanan kuzeydeki Marun şehirleri, merkezi yönetimden ayrılıp 2255’te “Kuzey Marun Federasyonu”nu kurdu. Frinpost, güneyindeki bu karışıklığı kullanarak Unsark ve Injoga adalarını ele geçirdi. Tasurak adasında ise bağımsız bir beylik kuruldu. Marunork beyi de ölünce 2257’de devletin kalan toprakları dağıldı. 2258’de de Erezutork ile savaşta ölen Birkatun beyinin oğulları arasındaki taht savaşı, başka beylerin önünü açtı. Birkatun da yıkıldı. Bu iki devletin topraklarında Kungupar, Enureki, Torgiknuk beylikleri kuruldu ve Berichpo’lar kendi devletlerini aldı. Yavnuliof, 2255’te Dreon’u ele geçirdi ve İlboriad korsanlarıyla daha yoğun bir çatışmaya girişti. Adanın egemenliğini yitiren korsanların düzeni bozuldu ve başka adalara bölgelere gittiler. Evlilik yoluyla 2252’de Goyrinda, Avinaitel’e katıldı. Vorinxero’nun güneyi bölünüp Epkrinsaz krallığı oldu. 2253’te Harsinz ve Bezartex savaşa girişti. Fırsattan yararlanan Ibsobsile de saldırdı. Bu iki krallıkla aynı anda uğraşan Bezartex, Epkrinsaz saldırısına hazırlıksız yakalandı ve Epkrinsaz biraz güneydoğusuna genişledi. Harsinz, Giderosani’yi kuşatsa da almayı başaramadı. 2258’de Avinaitel ve Burivonda, Telvida’ya karşı savaştı. 2260’ta Burivonda, Vorinxero ve Nemdel arasında üç taraflı savaş yaşandı. En çok zararı gören Nemdel oldu. 2253’te Hortauven Meshrinx suikaste kurban gidince yerine genç oğlu Epcrotur Meshrinx geçti. 2254 yılında Osintech’in 15 km batısında Levri’nin 30 bin kişilik ordusuna karşı 25 bin kişilik ordusuyla yaptığı savaşta yenilip tutsak edildi. Ardından Levri teker teker Osintech, Gorungor ve Alon’u kuşatıp ele geçirdi. Sorokelm garnizonu teslim oldu. Epcrotur idam edildi ve başı Peskora meydanına dikildi. Grodtex krallığı böylece 2254 yılında yıkıldı. Senakur kralıyla Orberjorem beyi arasında çıkan anlaşmazlıktan ötürü araları gerildi. 2253’te Orberjorem, Cinpra’yı kuşatıp Senakur’dan aldı ve çevresindeki bölgeyi de ele geçirip Senakur’un Welomp deniziyle bağlantısını kesti. 2257’de gözlerini yeniden Levri topraklarına diktiler. Güney Levri topraklarında birçok yağma ve akın yaptılar. 2258’de Darntorf’u kuşattılar ancak 2 ay sonunda geri çekildiler. Yeniden alevlenen Bermak tehdidini gören Levri, Nyrokos’lular başta olmak üzere yeni alaylar kurdurup Dernejra bölgesine yığmaya başladı. 2259’da Sarinset kuşatıldı ve Levri tarafından alındı. Kıvılcımlar iyice yükseldi ve iki devlet de ordularını toplayıp sınıra yakın biriktirmeye başladı. 2260 yılında Zenalor’un batısında 140 binlik Levri ordusu, 145 binlik Orberjorem ordusuyla karşılaştı. Bu kez şansı yaver giden Levri, 35 bin Bermak’lıyı öldürüp orduyu geri çekilmeye zorladı ve kendisi 20 bin yitim verdi. En batıdaki Sukurmosh dağının kuzeyine dek bir kovalamaca oldu. Geyikleri sayesinde hızlı ilerleyebilen Orberjorem ordusuna karşı bu kez Levri daha çok atlı birlik hazırlamıştı. Korkul dağının kuzey eteklerinde iki ordu karşı karşıya geldi. Bu sırada yolda Levri’ye destek için 5 bin kişilik bir birlik daha yetişmişti. 110 binlik Orberjorem ordusu ile 125 binlik Levri ordusu savaşa tutuştu. Inbithio savaşında işe yaradığı görülen tüfekler bir tık daha geliştirilip daha çok üretilmişti. Bu savaşta Levri tarafı 120 adet tüfek kullandı. 55 bin ölüden sonra düzeni bozulan Orberjorem ordusu dağılıp kaçmaya başladı ve 10 bin de tutsak edildi. Orberjorem beyi bu savaşta öldü. Geri dönüşteyse kendilerini soktukları durumdan ötürü sinirli bir bey, Orberjorem beyinin büyük oğlunu öldürdü. Böylece başsız kalan devlet çok hızlı biçimde dağılmaya başladı. Bu savaşta en önde savaştırılan Nyrokos’lu alaylarında 15 bin kişiden 10 bin ölü 2 bin yaralı verildi. Bu yaralılar arasında sağ beline ve sol omuzuna iki ok yiyen Zabelvo adında gelecekte önem kazanacak bir onbaşı da vardı. Levri ordusu önce buradan Horon şehrine gidip kuşatıp aldı. Ardından 2261’de Zenalor’u da kuşatıp aldı. Zabelvo, omuzu ve beli iyileşse de Zenalor kuşatmasında bir de mızrak vuruşu aldı sol beline. Kuşatma bittikten sonra ordudan gazilik izni aldı ve anayurduna döndü. Aynı yıl içinde Lerincorm, Sibredixirs ve Odelroni ittifak yapıp Levri’ye saldırdılar ve Cinpra da Levri’ye teslim oldu. Wirkon ve Arsent ırmaklarının arasındaki bölgede yapılan savaşta ittifakın 65 bin askerinden 25 bin ölü, Levri’nin 70 bin askerinden 35 bin ölü verildi. Ancak yine de düzeni bozulan ittifak ordusu geri çekildi. 2262’de Lerincorm tek başına Dupro’yu kuşattı ancak almayı başaramadı. 2251’de Levri, Binxel’i kuşattı ancak alamadı. Orberjorem dağılınca yerine 3 ana devlet kuruldu : Mapkurkur, Onag, Elrebi. Bermak’ın merkezinde ise belirli bir otorite üstün gelemedi ve küçük küçük beyler kendi kafalarına göre yönetmeye başladı. Onag, 2261’de Surtaman ile savaşıp Aryên’ı kuşattı ancak alamadı. Yine de kuzeyinden ve güneyinden batıya ilerledi. Mapkurkur ise 2262’de Erezutork ile savaşıp onu güneyden attı. 2262’nin sonunda Levri, 4000 kişilik bir birliği Niktra korsanlarının üzerine yolladı ve örgütü yok etti. Kaçabilen çok az sayıdaki korsan, Nyrokos’a kaçtı. 2262’de Targalfirs ve Odelroni savaştı. Targalifrs; Zunthep’i ele geçirince Odelroni teslim oldu ve yıkılıp Targalfirs tarafından ele geçirildi. 2263’ün başında Emgiban ile de biraz savaştılar ve Targalfirs biraz toprak aldı. 2254’te Senquarp yarımadasındaki yerel yönetimler birlikte Sibredixirs’ten ayrılmak için ayaklandılar. Bildirge yayınladılar ve Verdiol baskıcılığı içermeyen, bireyin haklarına daha ağırlık veren bir devlet kurduklarını duyurdular. Böylece Sibredix iç savaşı başladı. 4 yıl boyunca sürdü. 2257’de bundan yararlanan Mowracirs’in Sibredixirs’e saldırması sonucu Senquarp federasyonu fırsatı kullanıp savaşta öne geçti. Daha küçük olmalarına karşın Kutsal Sibredixirs ordusunu doğuya atmayı başardılar. Holemgarak, Tüntrix, Sögelm adaları da katıldı. Vrona adası ise Mowrac yönetimine geçti. 2255’te Vurnesner, Wembrask’ın güneyinden doğuya ilerledi ve Yrankil ile savaştı. Vurnesner kazandı. 2257’de Yrankil; Inark ve Ferinz adalarını da ele geçirdi. 2259’da ise Crexo ve Udin adalarını da ele geçirdi. Niktra korsanlarına rüşvet vererek Levri gemilerini daha güneyde oyaladı. 2262’de Piripsa adasını da ele geçirip Levri birlikleriyle çarpıştı. 2253’te Erünrim’ler yeniden Tremk adasını yağmalamaya geldi ve hatta Nyrokos kıtasına da ayak bastılar. Bu yağmalardan bezen ve Kuzey Nyrokos’tan sorumlu olan Levri komutanı, kuzeydeki savunmaları güçlendirdi. 1000 Cronz, 3000 kadar Nyrokos’lu askeriyle gemilere binip 2260’ta Erüngar’a gitti ve çıkarma yaptı. Yüzyıllar içinde Dragstar’lardan öğrendikleri uygarlık ve savaş becerisine karşın yine de çağdışı kalan Erünrim’ler, kendi topraklarına ayak basan bu gelişmiş düzenli birliklere karşı afalladı. İlk giriştikleri savaşta 9 bin kadar Erünrim, savunmaya gelse de 5 bin tanesi öldü. Levri ordusu ise yalnızca 1000 yitim verdi. Ancak yine de ömürlerinde hiç görmedikleri kadar soğuk olan bu bölgede daha ilerleyemediler. 2261’de destek olarak 1500 kadar daha asker getirdiler. Aldıkları bölgede tutunup yaşamaya çalıştılar. Nubdarg dağlarının güneyine dek gelmeyi başardılar. Ele geçirdikleri birtakım Erünrim yerleşkelerini de kendilerine bağladılar ve vergi olarak onlardan düzenli yemek aldılar zorla. Bir yandan yönetmeye çalıştıkları Erünrim’lerin sabotajları bir yandan da yönetemedikleri Erünrim’lerin saldırıları, işgal birliklerine zor günler yaşattı. 2263’te Erünrim’ler 12 bin kişilik toplu bir ordu kurmayı başardılar ve Mart’ta doğudan saldırıya geçtiler. Elinde kalan 3000 askerle direnen komutan 1500 kadar yitim verip 5000 Erünrim öldürerek batıya çekildi. Odağı ana kıtadaki savaşlarda olan Levri yönetimi de kendisine destek göndermedi. Sentriz’lerden ise daha çok birlik toplayamadı. Son haftalarını yaşıyorlardı adada. 2262’de Vurnesner Murisbax’ı kuşattı ancak alamadı. Bu sırada arkasından vuran Garuchner, Levri ordusuyla birlikte Vurnesner ordusunu yendi. Ancak bu savaşın kazanılmasında asıl pay sahibi olan birlikleri yollayan yerel bir Garuch soylusu, merkezi devletin güçsüzleşmesini fırsat bilip kendi krallığını ilan etti. Garuchner tam bu “Genpork” krallığının üzerine yürüyecekken Vurnesner bu kez kendisine saldırıya geçti ve onla savaşırken Genpork’u şimdilik boşverdi. 2263’ün başında Levri, Genpork’u işgal edip onun üzerinden Vothrian’ı ele geçirmek için sefer hazırlığına girişti.