WitchCraft #1

Başta insanların Tanrıları unutmasından dolayı ölenlerin geri dirildiğini sanmıştık. Daha fazla adak gerekiyordu daha fazla hürmet gerekiyordu. Ama ne yaparsak yapalım ölenler dirilmeye devam etti. Biz de bütün ölüleri güneydeki unutulmuş bir tanrının kilisesine götürdük ve etrafını surlarla kapladık ki ölüler bize daha fazla zarar veremesin. Ne yazık ki ölüler dirilmeye devam etti. Hatta surları aşıp kilisenin civarındaki köyleri talan ettiler. Bunca şey yetmezmiş gibi ölülerin geri dirilmesinden dolayı etrafa yayılan lanetli enerji topraklarımızı verimsizleştirmeye ve artık tanınamaz hala getirmeye başlamıştı. Halk Tanrılardan umudu kesmişti artık. Oysaki gerçeği kimse bilmiyordu, Kral hariç…

WitchCraft #2

Bir efsaneye göre Kral Arthur ve Büyücü Merlin birlikte Erethia’yı kötülüklerden arındırmış ve Erethia Krallığını kurmuş. Kral Arthur’u pekâlâ herkes bilir ama Merlin de kim? Dedemin anlattığı bir hikâyeye göre Kral Arthur bizi kurtarmak için mücadele verirken yalnız değilmiş, en yakın dostu Merlin ve bir grup maceracı ile birlikteymiş. Bir genç şövalye (Kral Arthur), bir büyücü (Merlin), bir ??? (Zakaddum), bir monk (???) ve de bir şifacıdan –Yani dedem- oluşan bir grup bu diyarı kurtarmış. Sonrasında ise bu kişilere Kraliyet Rozeti verildiğini herkes bilir çünkü onlar artık bir halk kahramanı olmuşlardır. Ama hala bilmiyoruz bu Merlin kim? Monkumuz –yaklaşık 300 yaşında- şuan bir dağda yeni öğrenciler yetiştirmekte, Zakaddum ise uzun bir süre doğu ormanlarını koruyordu –Bir iddiaya göre bir kızı olmuş- fakat birkaç yıl önce öldü, dedem ise şuan Merkez Krallıkta şifacılık yapıyor ama Merlin hakkında hiçbir bilgi yok. Ama bir gün dedemi bu konuda o kadar çok soru sordum ki birkaç şey söylemek zorunda kaldı. Dedemin dediğine göre Merlin, Kralın en yakın dostuydu. Merlin ölünce Kral bunu kaldıramadı ve yapmaması gereken şeyler yaptı. Bunun sonucunda istenmeyen şeyler yaşandı ve bu yaşanan şeyler halktan saklanmak zorunda kaldı. Daha fazla bilgi bulabilirsem aktaracağım.

WitchCraft #3

Dedem öleli bir ay oldu. Eşyaları arasında küçük bir sandık buldum, sandığın içinde de bir not. Ölümünden bir gün önce yazılmış. Merlin’e ne olduğunu sanırım buldum.

“Merlin öldükten sonra grubumuz dağıldı, Arthur ise… değişti. Hem de çok. Asla yapmayacağı bir şey yaptı ve bir mağarada bulduğumuz lanetli kitabın kilidini açtı. MORELLONOMİCON. Merlin öldükten sonra o kitaba kimse dokunmamıştı. Ben ise onu bir kere gördüm. Ön yüzünde bir ağız vardı. Elimi ısırmaya çalışmıştı. Pislik yaratık. Tamamen karanlık enerji ile doluydu. Onla aynı ortamda bulunmak bile mide bulandırıcıydı. Tanrıların lütfundan 1 gram bile eser yoktu. Böyle iğrenç bir şey anca BEHELİT e ait olabilirdi. Arthur o kitabı açtı ve en iyi 3 büyücüsü ile güneydeki kiliseye gittiler. Beni de oraya çağırmışlardı. Bana ‘Merlin aramıza döndüğünde onu iyileştirmek için yardımın gerek.’ demişti. Ben ise bunun karşısında şok olmuştum ve arkadaşımın akıl sağlığın durumundan korkup onu korumak maksadıyla teklifini kabul ettim. Yolda giderken o kitabı hiç elinden bırakmadı. Eski halinden eser yoktu. Çok saldırgan, sinirli ve tüm olumsuz duyguları içinde barındırıyordu. Tanrıları unutmuş onlara hakaretler ediyordu. Kiliseye vardığımızda o kitabı açıp bir ayine başladılar. O kitabı Merlin dışında daha önce kimse kullanamamıştı. Her söylenen cümlede etraf daha da kararıyor ve uğursuzlaşıyordu. Onları engellemeye çalıştım ama Arthur beni engelledi ve bana kılıç çekti. Etrafta dolaşan siyah yaratıklar görmeye başlamıştım. Bu lanet beni de ele geçiriyordu. Oradan kaçtım… Ama onları da ölüme terk etmek istemediğimden geri döndüm. Ben döndüğümde ayin neredeyse bitmişti. Kilisenin canımdan baktığımda Merlin önümdeydi. Cidden dönmüştü. Ama bir eksiklik vardı… Gücü tamamen kötücül tanrılardan geliyordu. Vücudunda bazı eksiklikler vardı. Bazı yerlerinde kemikleri görünüyordu bazı yerleri çürümüş ve kırmızı eti yemyeşil olmuş, kurtlanmış gibiydi. Arthur ne yaptığının farkına varmış gibi tanrılara geri dönmüştü. ‘O’ ise deli gibi kahkaha atıyordu. Diğer 3 büyücü ise sanırım ölmüştüler. Yüzleri bembeyaz, kanları çekilmiş gibiydi. Ama hareket de ediyorlardı. Merlin duyamadığım bir şeyler söylemesinin ardında Arthur kendine geldi ve oradan kaçtı. Atına binip orayı terk etti. Bu olaylardan sonra Arthur bir daha görünmedi ve birkaç ay sonra öldü. Ben ise bu olayları kimseye anlatamadım çünkü inanmazlardı. 1 asır önceki olay. Kim bana inanırdı ki. Grubun en güçsüzüne kim inanırdı ki. Bu notlar benim günah çıkarmamdır. Tanrım zamanı geldi. Beni yanına al.”