**Druhý začátek?**

Uběhlo pět let. Pět let od doby, kdy ctěný (a umírající) avanger bohyně Ioun vyvázl ze zdravou kůží z Jungle ztracených cest, společně s Tharingerem, Kimladeeneem a Flo porazili démonické Rakshasy a jejich cesty se rozdělily.

Lupus dále cestoval s Kimem na Akademii bílého lotusu – magickou školu, na které se Kim chtěl přihlásit ke studiu (což se mu později skutečně povedlo). Lupus oproti tomu přesný plán neměl, věděl, že něco je špatně, hlavou mu vrtala slova poblázněného Mahruna o tom, že do svého chrámu se nenavrátí. Soustředil se proto na to, aby se dostal na takzvanou akademii, kde by se mohl dozvědět odpovědi na své otázky a snad pomoci teleportační magie (která na kouzelné akademii bude určitě samozřejmostí) se dostat nazpět do Vraeny (části jižních zemí, kde ležel chrám, kde byl Lupus vycvičen).

Uběhl téměř rok a Lupus zjistil pravdu, kterou tušil už od té noci v ruinách u Imar-Liho. Chrám, kde byl vychován a strávil převážnou část života, byl zničen. Válka, která se přehnala Vraenou jej zanechala v rozbitých rozvalinách, které zůstaly opuštěny, bez jakékoliv magie.

Samozřejmě se nedalo předpokládat, že by všichni obyvatelé chrámu (asi 60 lidí, elfů i eladrinů) byli mrtvi. Jisté ale bylo, že tu už po nich není ani stopy. Buď odešli, zemřeli nebo zmizeli. Třeba založili svatyni někde jinde, třeba mimo Vraenu.

Pro Lupuse to ale s chrámem byl konec. Nekladl si za vinu ,co se stalo. Zdroj, který začal slábnout už více než před šesti lety, mohl, ale i nemusel v této zkáze hrát roli.

**Víra neumírá**

Lupus se zatvrdil. Jeho pohled na svět byl změněn tím, že nyní neměl NIC za co by stálo bojovat a žít. To však nebyla pravda, záhy zjistil, že jeho víra – bohyně Ioun a vědomosti, které střeží a on přísahal je chránit, nezemřela spolu s chrámem. Lupusovi se postupně vracelo vše, co jej spojovalo s jeho paní i s duchovnem. Dokonce i něco víc. Ať už to souviselo se zničením chrámu nebo čímkoliv jiným, Lupus, aniž by o tom vědomě věděl, na sobě začal pozorovat vědomosti média. Věštce. Ne, že by předpovídal budoucnost z čajových lístků nebo věděl, co se mu stane zítra odpoledne v pět, ale někdy, za těch pět let se to stalo vícekrát. Neovládal své tělo on sám, ale, jak se domníval – jeho paní. Tak jako věštba pronesená poprvé u Imara, o zradě, vlkovi a smrti havrana se ukázaly i ostatní být více či méně pravdivé (spíše více).

**Lupus cestovatel**

Následující roky pro Lupuse znamenaly cestování, dobrodružství a poznávání. Zkázu svého chrámu vzal s postupem času dost chladnokrevně, vždyť Ioun je stále s ním. Nesnažil se pátrat po Knize, Dveřích ani nikomu z chrámu. Zavrhl staré sliby, které byly rozmetány na kusy společně se zdmi chrámu a stal se z něj poutník. (kvůli bližším informacím o tom, kde všude Lupus během těch let byl, co zažil a s kým se potkal, kontaktujte svého DM, počítejte tak s hodinovou přednáškou)

**Dobrodruh každým coulem**

Tři roky. Téměř tak dlouho Lupus cestoval, bojoval, modlil se, umíral, trpěl a dělal spoustu dalších věcí, které dobrodruzi dělávají. Na svých cestách se bez vlastního přičinění setkal se starým přítelem z původního chrámu. Ten zbožný muž byl na akademii strážcem medicíny a chceme li – typickým clerikem. Nestrávili spolu příliž mnoho času, Lupus v té době šel za jedním konkrétním člověkem, který ukradl cennou relikvii z jedné ze svatyní Ioun a byl mu na stopě již druhý týden. Jejich cesty se poté rozešly s tím, že Lupus pokračoval po stopách zloděje a jeho přítel měl v plánu vydat se na jihovýchod, kde prý leží jeden ze skalních chrámů Ioun, kde jsou střežena tajemství astrálu i sedmi moří.

Lupus se v ta místa později také vydal, zčásti proto, že po splnění úkolu a navrácení relikvie nevěděl kam jít, zčásti proto, že skalní chrám Ioun jej lákal (zvědavost je potvora, navíc chrám postavený ve skalách a pod zemí? Wow).

**Zpátky ve službách chrámu**

Lupus chrám našel, spíše než jako chrám by se to místo dalo označit za klášter, kde kněží a uctívači boha(?!!?!) Ioun odložili vše stranou a jali se rozjímat o chudé stravě, pátrat po tajemstvích a duchovně se očisťovat. Ač to zní neuvěřitelně, Lupus byl, jak to říct – uchvácen. Tak se stalo, že z rozbojného avangera se v krátké době stal zbožný mnich, který konečně po všech těch letech našel mír a smíření. Odložil zbraň a jal se o chudé stravě meditovat a rozjímat se svými bratry a sestrami (bohužel, více s bratry než naopak).

Lupus se duchovně nesmiřoval ani půl roku a už mu, lidově řečeno, začalo to vše lézt krkem. Chudá strava, odříkání, neustálý půst a modlitby, kobka pod zemí, opravdu nebyly nic pro něho. Již dávno jej opustilo počáteční nadšení a dumal, jestli vůbec udělal dobře. Navíc od doby, co přišel do kláštera, měl pocit, že jeho vztah a cit k víře a Ioun spíše slábně než naopak. I začal tedy Lupus přemítat, zda-li je opravdu tohle, co chce. Ale v klášteře jednou je, nemůže se jen tak sbalit a odejít, to by se protivilo když ne Ioun, tak alespoň zákonům představeného kláštera (fanatik).

**Milá zpráva**

Lupusovi přišla velice vhod zpráva od starého přítele, se kterým se setkal, když byl na stopě zloději relikvie. Kontaktoval jej pomocí rituálu *Sending* (pro více inf. kontaktujte svého DM) a prosil jej o pomoc. Starý kněz se zřejmě usadil na jihu v jednom městě v jakémsi knížectví. V knize se Lupus dozvěděl více. Království Vardar už zaniklo před dlouhou dobou, ale v jeho místech, snad na sutinách starého království, vyrostlo město Měsícschodí. Město leží na čilé obchodní stezce přez Therundské knížectví dále na jih i na sever.

Lupus, coby dobrý muž, prostě nemohl ignorovat žádost starého přítele (a hlavně to byla výborná záminka, jak se dostat zpod drápů fanatického kněze, který věří, že bude lépe střežit tajemství Ioun, když umře hlady). Měsícschodí leží asi 10 dní pěšky na jihovýchod a Lupus vzal svou sekeru (zajímavé je, že sekera původně zasvěcená Pelorovi – bohu slunce, mu sloužila více než dobře, bohům toto zřejmě nijak nevadí, chudák Lazar), která dlouho (pro Lupuse až moc dlouho) ležela zabalená v truhle a vyrazil na cestu(hurá!).

**Znovu na cestě**

Z krátké cesty do Therundskéhho knížectví se vyklubala dlouhá a dosti strastiplná cesta, kdy Lupusovi nejprve došly peníze, poté se dostal do konfliktu se zuřivou Hyacenou a po třech týdnech konečně dorazil ze západu na hranice Therundu. Město Měsícschodí leží na jeho jižní hranici a Lupus drobet vzpomínal na chudou stravu a mír a klid, který opustil v skalním klášteře. Po úmorné cestě se dostává na již jmenovanou obchodní stezku do zájezdního hostince (velká třípatrová budova se stájemi, dvěma výčepy a zřejmě spoustou pokojů), ze kterého jsou to do Měsícschodí čtyři dny cesty na jih. Lupus se podíval na své opuchýřované nohy a rozhodl se alespoň přes noc počkat (nutno mu přiznat k dobru, že opravdu spěchal, aby pomohl svému příteli, takže nezřídkakdy usnul napůl v lese ve stoje při pochodu jen proto, aby byl posléze probuzen ocucáván smečkou hladových vlků (vlčí maso je velice dobré a výživné... Lupus si vzpomněl an Flo a zastyděl se)).

Dostáváme se do přítomnosti, konec s vyprávěním toho, co bylo, z krátkého textíku na A5 tu máme 3 A-čtverky textu. Jaké je Lupusovo překvapení, když po pěti letech vidí známého eladrina, zabijáka Rakshas a dobrodruha – Kim’ladeena. (touché!) Zábavné je, že si tě on zřejmě nevšimnul, zabrán do hovoru s nějakými obchodníky. Neviděl jsi ho od té doby, co jsi opustil Bílý lotus, zatímco on tam zůstal. Je hezké vidět někoho přátelského, přece jen jste si toho docela dost prožili (obzvlášť společné umírání na Zlatý kašel přidalo tvé důvěře v tohodle swordmága). Měl by sis s ním promluvit. Ten bude zírat, až tě uvidí:)