Tma. Tma. Nič viac. Len mesiac a... Predsa niekto. „Mirena... Mirena...“ „Chors? Si to ty?“ „Mirena... Kde si bola..?. „Chors... Odpusť... bola som ďaleko... veľmi...“ „Mirena, počúvaj ma. Dám ti moc. Väčšiu ako si mala Mirena...“ „Vďaka, Mocná Chors, Ale...“ Zháčila sa. „Nežiadaš nič?“ Vedela ako to dopadlo keď stratila svoju moc. Ale vtedy... Slúžila inému božstvu. Teraz, hádam nie. Vtedy zas prehovorila Chors. „Teraz nie, teraz... teraz my potrebujeme vás.“ „Spanilá chors, nesníva sa mi? Vy potrebujete nás? Smrteľníkov?“ „Ty už nie si...“ „Viem chors... Ale prečo? Ak sa smiem spýtať...“ „Zmizla.“ „Kto?“ „Živa.“ „Živa je preč? Spanilá... ty chceš....“ „Nájdi ju. Nie je tu. vo Veľdube. Nikto ju nevidí. Nikto, ani Veles, ani iný boh. Je preč.“ „A nie na zemi?“ „O týždeň sa má začať jar. Ak sa Živa nevráti, Zima na zemi sa nikdy neskončí a ani Perún nevie či takto nezmiznú aj ďalší.“ „Čo mám robiť, mocná...?“ „Vráť sa zas na zem,“ Mirena ešte videla mihot sovy- Chors a už ostala zas sama.

Goryvlad bežal napred. Rogan za ním klusal na koni v hlbokej tmavej noci. *„Nemala tu byť už tá dedina?“* Zašomral Goryvlad. „Gorja, Myslíš si že nás tu na Oukraynou zavolali len tak?“ *„Samozrejme že nie. Len keby to bol Belboh, alebo niekto z jeho prisluhovačov. Ale to by tiež nebolo len tak.“* Už putovali niekoľko dní. Zavolali ich žreci z jednej z osád. Mrzlo. O niekoľko dní mala prísť jar. Živa. A predsa to tak nevyzeralo. Nič nenaznačovalo že za taký krátky čas. „Svetlo,“ poznamenal Rogan pri pohľade na zrazuobjavené malé svetielko v diaľke. *Si si istý, že to je dedina? Predsa len...* Rogan jeho znepokojenie nezobral do úvahy a pokračoval v ceste. „A ďalšie Gorja, no nie je to dedina?“ Pokračovali v ceste. Pred nimi boli stále svetlá. Nepribližovali sa. Goryvlad si vtedy tú strašnú vec uvedomil. *Rogan! Obráť koňa! Sme v močiari! To nie je dedina“ to sú bludičky.* Rogan sa strhol. Pozrel sa na zem. Kôň mal kopytá v bahne. Síce bola námraza, ale tá nestačila na udržanie sa na hladine. *Zoskoč z koňa!* Ozval sa mu v hlave Goryvlad. Rogan chcel z krehkého, prepadávajúceho sa povrchu rýchlo ujsť. Uvedomil si ale že Krutomor nechal na sedle. Goryvlad bol na bezpečnom mieste močiara, alebo tak kde sa už neprepadával. Zas bežal ku svojmu koňovi už v polovici v bahne. Schytil rukoväť a vytiahol Krutomor. Už chcel bežať za Goryvladom. Lenže sa zrazu z bahna vystrčila zahnutá ruka. Bukavac. Rogan švihol Krutomorom a ustúpil dozadu. Z bahna Bukavac vystrčil obe zahnuté ruky a načahoval sa po koňovi. *Rogan, rýchlo bež na breh. Z močiara nevystúpi.* Monštrum vydalo príšerný ryk a už stálo na močiari. Rogan zaťal Krutomorom do ruky netvora. Z rany sa vyvalila hustá čierna krv. Príšera ryčala a čím viac do nej Rogan sekal tým viac bola agresívnejšia. Vyceril zuby a keď Rogan jej chcel zasadiť ďalší úder, ozval sa nahnevaný krik. „Rogan, Morenine kosti, rýchlo na chodník. Kúzlo sa za chvíľu rozpadne!“ Rogan sa otočil, ale to využila príšera a zhodila ho na zem. „Morenine kosti!“ Postava na pevnej zemi v močiari rýchlo vytasila meč a tesne predtým ako príšera rozbila kúzlom posilnený ľad, napichla ju na meč. „Vstávaj Rogan, nabudúce ťa nezachraňujem.“ Rogan sa rýchlo postavil ale nevedel kto je to. „Nespoznávaš ma?“ „Mirena?“ „Konečne Rogan, ale môžeš ísť na chodník, za chvíľu sa rozpadne kúzlo. A vzhľadom na situáciu by nebolo dobré keby sa z Čierneho Rogana stala Bukavcova večera.“ „Mirena, ty si tu odkiaľ?“ „Chors ma poslala späť na zem. Máme týždeň.“ „Na čo?“ „Živa zmizla. Ani na zemi, ani vo Veľdube.“ „Živa? Bohyňa Živa?“ „Nikto nevie kde je.“ „Nevedel som že bohovia od nás potrebujú pomoc.“ „Ak si dobre pamätám, nebolo to tak dávno ako Černoboh potreboval pomoc pri Kančej hore.“ „To bola tvoja minulosť ak sa nemýlim.“ Goryvlad sa popri ich rozhovore obzeral po okolí. Našiel chodník, ktorý viedol z močiara a zrejme do dediny. Predsa len. Bol vychodený. Ale neprestával byť pozorný. V diaľke uvidel obrysy domov. Nesvietilo sa v nich. Akoby boli... prázdne. Podišiel bližšie. Cítil nejaký čudný pach. Išiel pomaly. Domy vyzerali neobývané. Ale nie rozpadnuté. Všetko bolo podozrivé. Ako išiel ďalej sa opustené domy začali meniť. Nie že by už boli obývané, lenže. Spálenina. Popol. Pomyslel si Goryvlad. Z posledných domov sa ešte valil dym. Keď si Goryvlad uvedomil že to je stodola došlo mu to. Ovinnik. *Rogan, Vaši pozývatelia sú preč. Ovinnik.* Mirena a Rogan vtedy vchádzali na začiatok dediny. „\*\*\* to neodišli dávno.“ „Ale jedno nechápem, ak to bol len obyčajný Ovinnik ´, tak prečo mu neobetovali kohúta aby prestal podpaľovať.“ „Tu bude aj niečo iné Mirena, Je tu aj iná mágia. Gorja, nevieš čo to je?“ ďalšia dedina Rogan. A ešte v plameňoch. „\*\*\*“ Utrúsila Mirena a pokrútila hlavou pri pohľade na horiace domy. „\*\*\*, tadiaľto neprejdeme. Ak nezaprší alebo nezasneží tak to tu bude horieť až kým nezhorí všetko do tla. Alebo to obísť.“ *Poďte tadiaľto. Tu už nie je močiar.* Zavolal ich Goryvlad. Z času na čas sa obzreli na horiacu dedinu. Bola ľudoprázdna. Celkom. Plamene na niektorých miestach šľahali aj do výšky. Aj keď Mirena videla aj iné požiare všetky do jedného boli iné. Inde by vládla panika tu bol pokoj. Zdanlivý.

Žrec zarezal kohúta a čakal. Už v dvoch dedinách to nezabralo. Ovinnikovia prestali brať obety. Síce boli malý, ale zlomyseľný. Už vyše dvadsať rokov podpaľovali stodoly z obilím a spôsobovali veľké škody. Ale vždy sa zmierili z kohútmi ako obetou. Teraz nie. Z susedných dedín a osád húfne utekali obyvatelia a tie zhoreli do tla. Bolo tiež len otázkou času, kedy vyprší trpezlivosť a odídu ako väčšina do Brekova. Mal by prísť Černokňažník. Mal by. Zarezal pre istotu ešte jedného kohúta a čakal.

Ďalšia dedina nehorela. Zatiaľ. Ľudia v nej boli. Zatiaľ. V krčme sa stále svietilo ale bolo akosi ticho. „Ideme?“ „Ak to tu Ovinnikovia za noc nezapália, tak by sa nemalo nič stať. Pliagy.“ Otvorili dvere na hostinci a netrvalo chvíľu kým si všimol hostinský návštevníka. „Čierny?“ S očakávaním sa spýtal. „Víno?“ „Daj medovinu, ak máte. Videli sme to tam.“ „Ovinnikovia, strašné pliagy. Už vďaka nim vyhorelo pár osád. Všetci chodia do Brekova.“ „A prestali prímať obety Vladyka, aspoň tak vraveli.“ „Rogan si odpil z medoviny a žrec ďalej pokračoval. „Ovinnikovia zatiaľ vždy priali kohúta. Lenže, \*\*\*, ty pliagy zrazu začali nám páliť, nekontrolovane, všetko.“ „Vám?“ „Vtedy keď sme vás zavolali. Zhorela nám takmer polovica úrody.“ *Tebe sa nezdá niečo podozrivé?* Rogan sa poobzeral a rozmýšľal. „Rogan, tu nie sú žiadne ženy.“ Rogan sa po Mireninej poznámke zas poobzeral po miestnosti. „Možno sú...“ *Nie. Tu nebudú len Ovinniky. Tu je niečo iné. Aj niečo iné. Idem.*

Goryvlad kráčal ku jednému z krajných domov. Za dedinou sa rozprestieral les. Tmavý, jedle a buky sa prelínali sa tiene boli zliaté do jedného. Niečo zaprašťalo a Goryvlad si uvedomil po čom kráča. Kosti. Ľudské kosti. *Rogan. Niečo som našiel.* Vtom sa ozval lesom príšerný ryk.

Rogan čakal do rána na Goryvlada. Chlapi v krčme sa opili a políhali spať. Ešte predtým ako vyšlo slnko na obzor sa ozval. „Čo je?“ „Drak. V lese za dedinou je Zmej. Ideme.“

Goryvlad ich čakal na začiatku lesa. *Mirena ty radšej nechoď...* Podotkol Goryvlad. Mirena to nezobrala ani v úvahu a kráčali ďalej. *Inak našiel som aj kosti.* Oznámil Goryvlad predtým ako ich uvideli aj oni. „To si mohol povedať aj skôr.“ „Ticho.“ Niektoré z kostí boli už úplne zapadnuté prachom, iné vyzerali akoby boli vyhodené len nedávno. *Rogan! Tu!* Rogan aj Mirena sa prikradli k jaskyni z ktorej sa ozývalo ryčanie a hučanie Zmeja. *Ovláda Ovinniky! To preto sa správajú tak čudne. Počkáme kým odídu. Rogan, Zmej má pancier. Luk nám nepomôže. Vytiahni Krutomor.* Rogan ho už mal pevne v rukách. „Rogan, oni neodídu, drak sa chystá obedovať! Plán B!“ Potichu skríkla Mirena. Rogan hodil medzi Zmeja a Dievčinu, ktorá mala byť obetovaná drakovi. Drak nahnevane pozrel na všetkých Ovinnikov. Vtedy Rogan Krutomorom zaťal do drakovej pravej hlavy. Drak zaskučal a zavrčal. Z ďalšej hlavy vychrlil oheň a Mirena zatiaľ nepozorovane presekla povrazy ktoré väznili dievčinu. Goryvlad odháňal Ovinnikov. Drak mal stále tri hlavy, síce z jednej sa mu valila krv ktorá oblievala kosti na zemi. Zmej mával krídlami a Rogan mu odsekol prvú hlavu. Drak cúvol dozadu. Rogan si myslel že tam už nič nie je, ale mýlil sa. Za úzkym stropom v jaskyni bol obrovský priestor. Drak, sužovaný bolesťou zo straty hlavy vyletel a vychrlil na Rogana oheň. „\*\*\*,“ Pomyslel si Rogan a vedel že je v pasci. Drak bol vysoko a bol celý opancierovaný šupinami. Nevzdával sa. Prezeral si draka, aby našiel jeho slabé miesto. Uhol sa pred ďalším plameňom a všimol si malý fliačik na obrovskom šupinatom tele. Fliačik na hrudi bez šupín. Kým drak vytváral v ostávajúcich dvoch tlamách plamene napol luk a keď sa drak pripravil na to aby vychrlil oheň, vystrelil. Zmej zachrčal, šíp sa mu zabodol hrotom do srdca. Zrútil sa na zem v jaskyni. Goryvlad, Mirena a zachránená dievčina počuli dopad ešte kvíliaceho draka na zem a vydýchli si drak bol mŕtvy. Rogan vyšiel z priestoru a zdalo sa že môžu sa v pokoji vrátiť do dediny. Ovinnikovia už nebudú, napriek obetám podpaľovať obilie.

Boli na okraji lesa, keď dievčina zastala. „Čo je?“ „Pozrite... Pozrite.... Vij!“ Rogan, Goryvlad a Mirena sa pozreli tam kde ukazovala dievčina. Mirena nič nevidela ale Rogan a Goryvlad áno. Malý, krátky starček s obrovskými očnými viečkami, až po zem. Démon oznamujúci smrť. „Kde,\*\*\*?“ Nechápala Mirena. Po chvíli sa ozvala dievčina. „Buď rada, že si ho nevidela. Démon smrti.“ „Kto si vlastne...?“ „Som kňažka Chors, Ljuba. Keď tu volali Čarodejníkov, bola to pasca. Ak nechceli aby im Ovinnikovia spáli úrodu, museli drakovi obetovať dievča. A keď všetky obetovali, prišla som ja. Požiadala som Chors o pomoc, a ako vidím, poslala vás,“ „Takže to s tou Živou nebola pravda? Predsa len, raz si ju oklamala...“ „Ja sa budem musieť asi vrátiť, ale daj si pozor na Smrť, druhý raz ťa Morena nevráti späť. Predsa len, na zemi si viac užitočný.“ Zasmiala sa a vyrazila svojou cestou.