Uvádění do příběhu  
Lidé si většinu času mysleli, že jsou ve vesmíru sami. Chyba ! Mýlíme se často, jeden z omylů je i ten, že Země je placatá, jak bylo před stovkami let vykládáno.  
Příběh, který se zde odehraje, ale není jen o lidech. Pro ty, které jsem odradil už teď vraťte knihu z5, kde jste jí našli a jděte dělat něco jiného. Jsi tu pořád ? Ano ty ! Děkuji, že čteš dál a jdeme na příběh.  
V celém vesmíru je spousta galaxií a v nich nespočet hvězd, kolem kterých obíhá nespočet planet a jiných těles.  
Na jedné takové planetě se také vyskytly podmínky pro život vhodné. Původně všechny bytosti sdíleli jeden kontinent, než se rozdrobil na 5 menších ostrůvků.

Kapitola 1)  
Jeden obývají válečníci. V čele válečníků v pevnosti na nejvyšší hoře sídlí vůdce Kruu Tý. Hrad vystavěn ve tvaru šestiúhelníku s 10 věžemi. Na nejvyšší z nich je připevněna vlajka, na které je symbol válečníků. Červená ruka v pěst na tmavém podkladě. Kruu Tý a jeho lid sídlí na ostrově, který se oddělil od zbývající části jako první, proto V - lidé mají málo společného s ostatními. V - lid má 2 nohy, ale 4 ruce. Počet rukou umožňuje hrát i jejich oblíbený sport kůňgolf (směs rytířských zápasů na koni a golfu). Vítěz zápasu na koni, když prohraje golfovou část, získá ruku princezny, pokud vyhraje vše získá princeznu vážně celou.  
Zbroj si každý z lidu – V vytvářel sám. Měli společné barvy a symbol na rameni. Kruu Tý si vytvářel zbroj ze svých odpůrců, mezi něž patřili i lidé nosící jinou barvu. Rád si odpůrce chytal sám, proto lovci odměn změnili obor a dali se rekvalifikovat na detektivy. Jeho zbroj vyla tvořena botami,  které měli vysokou podrážku tvořenou z drcených listů rostliny. Boty jsou potaženy z vnitřní části kovem a špičkou z kovu, zvenku tmavé kožené boty vysoké  téměř ke kolenům. Kalhoty z dračí šupinaté kůže. Draka ulovil u sopky, kde mají sluj Ruďoši sršící oheň. Brnění  plechovém, do kterého nechal zapustit žebra prvních protivníků a nechal ho pokrýt šupinami ruďochů. Plášť tmavé barvy se znakem V – lidí. Na ramenou (vrchní) nosil lebky stvoření podobných T – rexům. Na hlavě helmu nemá rád, protože brání ve výhledu. Panovníkova postava by se dala popsat jako vysoká, asi 185 cm, středně štíhlá a hlavně svalnatá, říká se, že se Kruu Týho jednou pokusil okrást zloděj,  vládce mu utrhl zápěstí. Spekulanti tomu nevěří, ale zas ne natolik, aby to zkusili.  
Už dlouhou dobu zemi rujnuje válka s ostatnímy ostrovy.  V reakci na tuto skutečnost vládce pověřil tým měnových specialistů, aby nalezli řešení. Po dlouhé úvaze vymysleli, že by pomohlo zvýšení daní (opravdu nečekané a tleskám). Ze zvýšení daní se lidé radovali, že mohou pomoci králi, který potřebuje jejich peníze na válečné tažení. Po letech lidem začaly docházet zlaťáky a společně se zlaťákama i nervy. Odpůrců přibývalo, začali se sdružovat a vymýšlet strategie a plány jak přesvědčit krále, že takle dál ne. U této myšlenky se začíná odehrávat příběh V – revoluce. Jednoho rána přišli výběrčí daní do vesničky jménem Podstivnice a prudili lidi, aby zaplatili daň. Při vybírání došlo i na kováře, který jim na řeči „zaplať pro dobro krále“ kašlal. Skuj To, kovář, stejně neměl, jak by jim zaplatil, protože den před jejich příjezdem koupil drasyl, kov ze kterého se vyrábí nejtvrdší brnění a skoro nic zbrojí z drasylu neprojde. Využil službu zvanou přeložení daně (službu, kterou zavedla královská společnost poměrně nedávno a účtovala si za odložení nějaký úrok, někdo by namítl, že provozují lichvu, protože úrok činil 29 %), kovář moc na výběr neměl, proto se rozhodl službu použít. Výběrčím přislíbil splacení za 9 dní. Kovář nevěděl, kde sežene peníze. Syna měl na škole pro lovce zvěře, dcera chodila do klubu šermířských švadlenek a na večírek chtěla šaty. Skuj To se prošel do své kovárny a přemýšlel, co udělá s drahým kovem. Po úvaze se mi v hlavě rozsvítilo. Nápad byl takový, že udělá nejzajímavější brnění, co kdy ukoval, ze zbytku vyková zbraň. Vydal se do lesa pro dřevo, nabral vodu a šel si prohlídnout náčiní. Kladivo s palicí nevypadalo v časech slávy, kovadlina připadala jako hranol s špičkou a ohniště nesvítilo červeno - oranžovou, jako jindy. Kovář připravil oheň, nahřál kov a nahodil oblek. Dal se do práce, dřel dnem i nocí: Volání na jídlo a spánek od rodiny nechával a  dál koval. 7. den, už měl skoro hotovo, zbývalo jen pár málo rytin do kovu, pro ozdobu a estetičnost. V tom se najednou na zbroji objevil nápis „Dnes večer v hospodě U podstivého hostinského v 7:49 a přijď včas.“, kovář nevěděl kdo, ani jak to udělal. Překvapením vytřeštil oči, upustil kladivo, které zasáhlo nohu, až vykřikl. Pomyslel si, že se mu něco zdálo z přepracování. Pohlédl znovu na kus upraveného železa, náhle však nápis změnil podobu na Nezdálo kováři. Skuj To se naštval a šel domů.  
Otevřel kovové dveře. Už nešlo otevřít jednoduše. Kvůli korozi a dveře i vrzaly. Začichal, ucítil známou vůni dobrého jídla a šel hladov do kuchyně. V místnosti uviděl kovářku, která vytahovala z pece jeho oblíbené jídlo. Chravs po jejich (chravs je velikosti menší ještěrka, ale ne docela tak ještěrka, protože sice vypadá jako ještěrka, ale má srst. Chutná, skoro jako kuře, ale i jako jehně a když už si myslíte že nepřekvapí cítíte chuť nejen koření co máte rádi, ale i divočáka. Po jejich znamená na speciálním vynálezu kováře. Ukoval něco jako hýkadlo, ale na tuhle ještěrku). Snědl večeři a šel na schůzku.  
Kovář po namáhavě dlouhé cestě se dostal do hospody. Budova byla plná hostů jako vždy, ale přeci se něco zdálo jinak. Hostinský přistoupl ke kováři,chytl ho za rameno a řekl Čau Skuj a jedno slovo. Jaké slovo neprozradím hned. Počkej a čti.Vedl kováře ulicí pro personál. Prošli kolem hostů, uviděli letmo kuchyň, zásobárnu. Najednou před nimi schody. Majitel pobídl gestem kováře, ať jde po nich dolů, že pude za nim. Kovář prošel sklep s vínem, sloužící asi i jako kasička. Po stěnách zaryti dovnitř mince. Za vínem uviděl další schody. Následoval pivní sklep. Kovářův průvodce odvalil sud a za sudem se nacházela chodba. Skuj obezřetně prošel a uviděl místnost (jen tak to slovo bylo mlč). Naskytl se mu pohled na cosi neuvěřitelného. Nejen, že si prohlížel dřevěné dveře, u kterých obdivoval preciznost a kol místo pantů, ale došel do podzemní místnosti, kde se uprostřed rozpínal  bájný kulatý stůl. O tomto stole se psaly pověsti. Prý si u tohoto stolu byli účastníci jednání rovni. Kolem stolu se nacházely židle, dvě volné. Na ostatních někdo seděl. Kováře překvapilo a vyděsilo, kdo na židlích seděl. Lidi, z jeho města, všechny poznal. Pozdravil bankéře, vojáka, zásobovače města masem, pekaře, policistu, jednoho z výběrčích daní, léčitelku, ekonoma a místního cvoka. Skuj se uvelebil na volnou židli a optal se, jestli někdo ví, kdo je pozval. Všichni po výměně pohledů zakroutili hlavami. Hostinský řekl ne a zabouchl dveře. Všichni seděli a mlčeli za svitu svíce. Voják už nevydržel napětí a začal nervózně klást otázky léčitelce. Zdála se mu podezřelá. "Víš kdo nás sem nahnal ne ?" Vyptával se. Po několika dalších podobných otázkách se vložil do rozhovoru policajt se slovy"hle ty tvoje otázky moc nevysvětlily. Nech to mě." Vojákovi se nelíbil policistův názor. Začali se zuřivě hádat.

# Kapitola 2

Hádka přešla v rvačku, vložíš se mezi hádající spolusedící, nebo ne ? Pořádně to promysli. Máš největší svaly, protože jsi kovář, ale zvýší to šanci, že tě sejmou. Co tvá odpověď ? Pokud ne, nalistuj přílohu 1. "Dostals to dýkou do oka. Dýku chtěl voják hodit policistovy do hlavy, ale trefil tebe, padáš ze židle na zem a bolí tě to. Příběh se odehrává dál bez tebe," Pokud ano, správně. Pokračuj ve čtení uvnitř 2. Skuj to se nutno podotknout úspěšně vložil do probíhajícího konfliktu který se stupňoval. Kovář pevně sevřel chodidlem vojáka u krku. Krk zaklínil mezi opěrku židle a chodidlo. Policajt a uchopil kolem krku. Najednou se ozvalo lehké cvaknutí, jakoby někdo otevíral dveře. Okupovatelé stolu se zarazili. Ani jeden z nich nevěděl kdo se objeví ve dveřích. Okénko i chodu se rozpadlo a proletěla jím jakási divná železná koule. Koule doletěla až na stůl a zbytek si přísedící nepamatujou (pro uklidňující pocit, nezraní se nikdo).

Probudili se o několik chvil později a stůl byl bez prázdného místa k sezení. Na židli, kterou si pamatovali jako volnou seděl muž středního věku s děravým a pokousaným (nejspíš od syčáků kousavých, hadi, kteří se používají na výrobu holí k vycházce. koženým kloboukem, v košili přes kterou nosil koženou vestu. Oblek vršil plášť ušitý z kůže. ''Vážení'' začal, vtom mu skočila do řeči léčitelka ''co to má znamenat ? Co ten plyn ? Má nějaké vedlejší účinky, než ze uspí ?''. Neznámý vytřeštil oči (takovouto reakci nečekal) a řekl, že ne. Ozval se výběrčí daní s otázkou ''nejste vy Aldebaran lovec ?''. Otázaný kývl. Jsem, ale v klidu neublížím vám. Voják se ušklíbl a pověděl něco ve smyslu, že po tom, co je omámil si není jist svou důvěrou k lovci. Načež cvok pronesl: kdyby nám chtěl něco udělat, neseděli bysme tady a on se nesnažil něco sdělit, takže neptat se, ať povídá. ''Skutečně pozoruhodný postřeh kdo jsi ?" řekl Aldebaran. ''Mys Li'' řekl cvok ''ale říkejte mi Mys". Věděl totiž něco, co nikdo jiný ne. Dost často si z něj lidé utahovali, že přemýšlel jinak, ale on díky tomu viděl vše jasněji. A protože se snažil ostatní pochopit, dokázal po čase přesně odhadnout myšlenky ostatních.

Aldebaran začal vyprávět příběh z dob, kdy ostrovy držely pohromadě a tvořili společně jeden velký kontinent. Začátek příběhu se odehrává 3759 let nazpátek. Touto dobou existovali pouze dva druhy. Jeden druh obstarával normální činnosti zásobování, výrobu, obranu, zbrojení a umění. Pak druhý druh se staral o fungování toho všeho. Hlídali, jak vše funguje, na začátku jim lidé říkali strážci a nějak se to uchytilo, proto toto označení přijali. Strážců nebylo zrovna mnoho, ale oproti ostatním se odlišovali svou inteligencí a ne příliš odlišné stavbě těla. Jejich postava totiž byla o něco málo širší v ramenou a měli o kousek větší prsty, což jim umožňovalo mimo jiné i výhodu v boji, neboť jejich manipulace se zbraněmi byla na jiné úrovni. Při vykonávání své práce nekoukali na postavení jednotlivých lidí, prostě, když někdo dělal čin, který ublížil společnosti, postarali se o něj. Několikrát se ocitl i jako terč panovník. Vládce se zbavit bylo těžší, ale ne nemožné. Za nedlouho o jejich existenci věděl, až na pár výjimek každý, avšak nikdo se o tajemných nezmínil. Dalo by se to pokládat za veřejné tajemství.