Olvasd el figyelmesen a részleteket, majd oldd meg a feladatokat!

* 1. **fejezet**

**(1. részlet)**

A boltozatos, nagy szobában sok volt az árny és kevés a fény. A sarokban nyitott tűzhely parazsa su- gárzott enyhén, és a zsarátnokról lágy hamufoszlá- nyok szakadtak le, ha a szél belehuhogott a kürtőbe. A kecskelábú asztalon lobogott egy szál gyertya, de a homályban ez is csak vergődött. Fénye ott maradt az asztalon, amely fölé nyolcan-tízen is hajoltak, és mohón figyelték az íródeákot, kinek tolla sercegve szántott a pergamenen.

A toll csévéjének hatalmas árnyéka álmosan im- bolygott a falon, és amikor megállt, a fejek felemel- kedtek, és sóhajtott mindenki, mintha ő írta volna a levelet. Nehéz dolog az ilyen levélírás… szent igaz. Megvan! – könnyebbültek meg.

– Olvasd fel, diák, elölről.

A diák olvasni kezdett. Leheletétől lobbant a láng a gyertya kanócán, és a zümmögő hang dorombolva hullt a sötétbe.

*Ez a levél adassék Oglu agának, Koppányba. Köszönetem és magam ajánlását, vitéz aga. Továbbá kívánnám, hogy megjelentsed napját, mikoron bajt töszöl velem egy szál kardra. Tudd meg, vitéz aga, én ama Babocsai Gáspár fia vagyok, kinek fejét vetted éveknek előtte. Te vitéz vagy, ki nem dugod el arcod előlem. Ennél több levelet néked nem küldök. Ez levélhez képest adjad tudtomra, kijössz-e vagy nem, mert én apám fejéért a tied akarom, vagy a magamét is elveszejteni. Amíg ezen dolgom el nem végeztem, vitézi kenyerem böcsülettel nem ehetem. Választ várok hamarsággal. Isten tartson meg békességgel! Levelem kelt Fonódon, Szent György hava első szerdáján, a.d. 1586. Babocsai Gáspár fia.*

Csend lett. A diák várakozóan körülnézett.

* Szépen írtad, diák – szólt a cigányképű Bogics Markó, ki Szigetvárából származott ide, nem talál- ván helyét sehol a végeken. Félig-meddig főlegényszámba ment, mivelhogy megállta a bajt mindenütt, és kardján csorba nem esett.
* Szép! – mondták a többiek is, és most már általános beszélgetés kezdődött.

Babocsai László hallgatott. Túlnézett a többieken, túl a lobogó gyertya lángján, elhalkult előtte a be- széd zaja, és a túlhaladt időkből visszafordult egy kép.

Szeles májusi nap volt. Anyja sűrűn tekingetett a bézsenyi útra – ahol hajladoztak a jegenyék, pedig az udvarház körül semmi szelet érezni nem lehetett. A kertben nem mozdult egyetlen levél, s a kert alatt töretlen tükör volt a berek vize, mintha figyelő várakozás lett volna egyszerre az egész világ.

Aztán porfelhő kezdett gomolyogni a fonódi út felett. Jönnek!