ชายคนนี้ ชื่อว่า พาเวล บาราจา ได้รับฉายาว่า “ยามราตรี” เช่นเดียวกับ Olrand เขาเป็นหนึ่งในเก้าสี คันธนูขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงบนหลังของเขาเปล่งประกายด้วยแสงเวทย์มนตร์จางจาง และลูกธนูที่ห้อยอยู่ที่เอวของเขาก็เรืองแสงในลักษณะเดียวกัน เขาเป็นนักธนู เช่นเดียวกับรูปลักษณ์ของเขา เขาเป็นนักแม่นปืนที่ยอดเยี่ยมและมีชื่อเสียงในด้านความแม่นยำที่สมบูรณ์แบบ

“ฉันคิดแบบนี้ตลอดเวลา แต่การทำงานตอนกลางคืนเป็นเรื่องยากแน่นอน พวกกึ่งมนุษย์ทำได้ดีในความมืด แต่มันก็ยากพอที่จะค้นหาร่องรอยของพวกเขา ไม่ต้องพูดถึงการต่อสู้กับพวกมันเลย”

“นั่นคือเหตุผลที่เราอยู่ที่นี่ วิธีเดียวที่จะได้รับเวทมนตร์และพรสวรรค์ที่เทียบได้กับมนุษย์ครึ่งมนุษย์ เว้นแต่การมองเห็นของพวกเขาก็คือผ่านการฝึกฝน และเราได้รับการฝึกอบรมนั้นแล้ว”

"ใช่ ๆ. เช่นเดียวกับลูกสาวที่คุณภาคภูมิใจมากเลยใช่ไหม” ใบหน้าของพาเวลกระตุก และ Olrand รู้สึกเสียใจทันทีที่เขาเลือกใช้คำพูดไม่ดีนี่คือผู้ชายที่การแสดงออกยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้อยู่ท่ามกลางงานปาร์ตี้ดื่มเหล้า ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือเมื่อหัวข้อเรื่องลูกสาวและภรรยาของเขาปรากฏขึ้น นั่นคือจุดที่ปัญหาเกิดขึ้น

"โอ้ใช่. เธอเป็นเด็กผู้หญิงที่โดดเด่น” พาเวลไม่สนใจความเสียใจของโอลรันด์และพูดต่อ

“ถึงอย่างนั้น ฉันก็ไม่รู้จริงๆ ว่าทำไมเธอถึงอยากเป็นพาลาดิน เธอเป็นเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ ที่อ่อนแอ ไม่ใช่ประเภทที่คิดว่าพลังการต่อสู้เป็นทุกอย่าง แน่นอนว่าเธอเคยกลัวหนอนผีเสื้อน้ำตาไหลในอดีตด้วยซ้ำ และถึงแม้ฉันจะบอกว่านั่นอาจเป็นทุกอย่างเมื่อกี้นี้ แต่นั่นไม่ได้กล่าวไปถึงฉัน และภรรยา… แม้ว่าภรรยาของฉันจะดูเป็นแบบนั้นในบางแง่ — และเธอก็น่ารักเพราะเธอเติบโตมาเหมือนฉัน ไม่สิ ฉันควรจะบอกว่าน่าเสียดายที่เธอโตมาจนดูเหมือนฉัน — แต่ที่น่าเสียดายจริงๆ ก็คือเธอไม่ ไม่มีพรสวรรค์ในการใช้ดาบเลย อย่างไรก็ตาม เธอเชี่ยวชาญเรื่องธนู ถ้าเพียงแต่เธอสามารถฝึกฝนทักษะของเธอในแง่นั้นได้ แต่แล้วที่นี่เธอก็อยากเป็นพาลาดินและอะไรก็ตาม—”

เขาปล่อยให้คำพูด คนคนเดียวที่คดเคี้ยวไหลเข้าหูข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่ง โดยส่งเสียงที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองเมื่อจำเป็น แต่ดูเหมือนว่าเขายังคงถูกค้นพบแล้ว “เฮ้ คุณกำลังฟังฉันอยู่หรือเปล่า”