‘I’ll begin by saying,’ he said after a moment’s hesitation, ‘that the fears surroun‘I’ll begin by saying,’ he said after a moment’s hesitation, ‘that the fears surrounding my vampire nature are completely unfounded. I will not throw myself onto anybody at night and sink my teeth into their neck while they sleep. And it is not only my companions to whom I have a relationship with, it is all others. I do not drink blood. Never. I weaned myself off of it when it became a problem for me. A serious problem, that was not easy to solve.’

‘The problem,’ he took a moment, ‘emerged and took on all the characteristics on a truly bad textbook, early in my younger years, I loved... hmmm... to party in good company, moreover, I was not different in this respect from most of my peers. You know how it is when you’re young. But among you there is a system of prohibitions and restrictions – parental authority, guardians, superiors and elders, and finally, custom. Among us there is not. Young people have complete freedom and were using it. I created my own behavioural patterns, stupid, of course, truly youthful stupidity. “You don’t drink? What kind of vampire are you? He does not drink? Do not invite him, he’ll spoil the fun!” I did not want to spoil the fun and the possible loss of social acceptance frightened me. So I partied. Revelry and playfulness, libation and drunkenness, every full moon we flew to a village and we drank until full. The quality was disgusting, the worst kind of... liquid. We did not care who we drank from as long as they was... haemoglobin... without blood there was no fun! A vampire did not have boldness if he wouldn’t drink.’

Regis was silent, engulfed in thought. Nobody said anything. Geralt felt terrible that he wanted a drink.

‘Each time I became more savage,’ the vampire continued. ‘And as time went on I was getting worse. Sometimes when we went on a spree we did not return to the crypt for three nights. A ridiculous amount of liquid one time... made me lose control, which did not hamper the party. But friends, being friends. Some friends tried to caution moderation so I insulted them. Others urged me from the crypt to go carousing, as well as offering... objects. They laughed at my expense.’

Milva, who was still occupied in fixing the deformed arrows, muttered angrily. Cahir finished fixing his boots and gave the impression that he was sleeping.

‘Later,’ Regis went on, ‘I started developing alarming symptoms. The fun and companionship started to play a secondary role. I noticed that I could do without them. What became important to me was the just the blood.’

‘Did you feel too bad to look in the Mirror?’ Dandelion asked.

‘I don’t reflect in mirrors.’ Regis said calmly.

He was silent for a while.

‘I met a certain... vampire. It could have been – and probably was – something serious. I stopped losing control. But not for long. She left me and I began to drink even more. Disappointment and grief, as you know, is a great alibi. I was looking for justification for my behaviour, and it was the perfect excuse. Everyone seemed to understand. Even I thought I understood. And I matched the theory to practice. Am I boring you? I won’t be much longer. I began at last to do things intolerable, totally unacceptable such as no vampire does. I started to fly while intoxicated. One night the boys sent me to a village after blood and I passed a girl who had gone to the well for water and struck a wall and was knocked unconscious... The peasants almost killed me, luckily they did not know how. They pierced me with stakes, cut off my head, sprinkled holy water on me and buried me. Can you imagine how I felt when I woke up?’

‘I can imagine,’ Milva said looking at an arrow. Everyone looked at her strangely. The Archer cleared her throat and turned her head. Regis smiled slightly.

‘I am finishing,’ he said. ‘In the grave I had enough time to reflect on things...’

‘Enough?’ Geralt asked. ‘How much?’

Regis looked at him.

‘Professional curiosity? Approximately fifty years. When I had regenerated, I decided to get myself together. It was not easy but I managed too. Since then, I do not drink.’

‘Nothing?’ Dandelion said with curiosity, ‘Nothing? Never? But if...’

‘Dandelion,’ Geralt raised his eyebrows slightly. ‘Control yourself. And think, in silence.’

‘Sorry,’ grunted the poet.

‘Don’t apologize,’ the vampire said in a conciliatory tone, ‘And you Geralt, don’t rebuke him. I understand the curiosity. I or it is better to say, me and my myth, embody all the human fears. It is difficult to ask a man to cut through his fears. Fear plays a part in the human psyche that is no less important than other emotional states. A psyche devoid of fear is a cripple psyche.’