T. Nagy Anna

Az elfek országa

Az elfek mágusok, akik a természetben élnek. Szemük kristályos, és oly tiszta, mintha patakok csillámló vize látszana meg benük. Hangjuk túlvilági, egyszerűen mézédes, csilingelő. Nevetésük olyan, mintha csengettyűk százai zengenének mindenhol. Gyönyörű, sima, puha, ragyogó hajú, szépséges-szép leányok ők, akiknek feladata a saját erdejük megvédése és óvása minden más lénytől, azonban ha segítséget kér tőlük valaki, segítenek.

Az elfek ellentétei a druidák. Ők is olyanok, mint ezen nők, csak férfiban. Nekik nevetésük olyan, mint valami medvéé, selymes- s lágy a hangjuk, rövidre van nyírva a hajuk, arcuk mosolyt mindig sugároz, széles mellkas és eléggé magas alkat jellemzi őket, a szemük pedig kissé tiszteletet parancsoló.

A druidák és az elfek nem igazán kedvelik egymást. Nem laknak velük együtt, de azért megférnek egy légtérben, és tanítják is egymást, ha kell.

Az erdő madaraktól, bogaraktól, és állatoktól volt hangos. Hollósi Hetina, egy fiatal elf ebben a csodálatos világban rohant keresztül a fák között. Remekül navigált, és reflexei olyan gyorsak voltak, hogy érzékei még fel sem fogták egy adott mozdulatát, máris cselekedett.

Hetina megállt az egyik hatalmas, cserfákkal körülvett tisztáson. Páran már álltak körülötte. Gyűlés volt, de nem beszélgetésekkel és tanácskozásokkal, hanem régi, ódon szertartásokkal, amelyeket még a varázsnő ősök ismertek.

Tamika, az elfek fő vezetője, hamar befutott. A tisztáson ezek alatt gyűlt, gyülekezett a tömeg. Amikor mindenki megérkezett, Tamika elkezdte a szertartást.

Kezeit a magasba emelte, és széttárta azokat. Elkezdte őket előre és hátra mozgatni, tekintete pedig végigsöpört elfjein, és arcából kiáramlott a jóságos erő.

A levegő megtelt a mágia vibrálásával. Apró füstpajzs emelkedett föl az elfek körül, és hol kitágult, hol összeszűkült.

Ez volt az ima varázslata. Ezzel védte meg a fő vezető saját elfjeit. S ezen szertartást minden félév elején és végén el kellett végezni, nehogy leomoljon a védelem.

Aztán állatok röpültek oda a tisztásra, és neszeztek, s szaglásztak, miközben összegyűltek a füstpajzson túl, egy széles körben. Figyeltek, és vártak, testtartásuk megfeszült, szemük kimeredt, úgy nézték a hirtelen szemük elé tárult látványt.

Ekkor azonban egy füstkarika kivált a pajzsból, és lassanként leomlott ez a védelem, láthatatlanná vált. Az állatok odasereglettek még az elfekhez, Hetinához egy nyúl ugrott oda, s várakozva fölemelte fejét, míg Tamikához egy őz mászott oda, a lábához kuporodott, és elhemperedett a puha, selymes fűben.

A sárga Nap pedig fölöttük ragyogott. Csodálatos volt ez a délután, itt, a tisztáson, az elfek örökös találkahelyén. A szertartás is lezajlott, s nem volt már miért aggódni, öröm itatta át a levegőt, és megrezegtetett mindent, s mindenkit.

Az állatok pedig lassanként elvonultak, ahogyan a délután sötét estébe fordult, s utánuk nem maradt más, mint az illatuk, amelyet az elfek érzékeltek csodálatos, a természetben kifejlődött érzékszerveikkel.

Pityuszu élete

 Pityuszu ment a Kis Oldalmotorral Görögország tengerén a szigetére, amely ezen hatalmas víztömeg legeslegközepén volt megtalálható. Éppen dolga volt ott, mert meg akarta nézni, hogy a végtelen mennyiségű és számú Horcruxa meg van-e még.

Merthogy csak ott teljesedhetett ki ezen férfi teljes varázsereje, a saját szigetén. A horcruxairól pedig cska annyit, hogy még a jégkrémekben, sőt, a jégkrém pálcikákon is voltak horcruxai, meg a csokiban, s még a csokipapíron is, stb, stb.

Tehát Pityuszu, és a Kis Oldalmotor mentek-mentek. Jó gyorsan haladtak, bár nem annyira, hogy pillanatok alatt elérjék a férfi szigetét. Csak Pityuszu hajtotta a vizet, a Kis Oldalmotor lustán ment vele, még csak meg se mozdította a lábát, talán csak egy kicsit, hogy haladjanak már gyorsabban.

De ez sem volt elég.

Miközben mentek, Pityuszu elmondta a Kis Oldalmotornak, hogy ő a leghatalmasabb nagyúr a világon, és hogy már százszor legyőzte Voldemortot, és még a "Sutyor" varázslatot is használta rajta.

Meg persze még ezt is mondta:

Én nekem 77, sőt, még több horcrux-om is van. Minden éjszaka - ha van rá időm - elmegyek a jedik-kel a sith-ek ellen csatázni. Rengetegszer látogattam meg és kérdeztem ki rohamosztagosokat, akik készségesen válaszoltak nekem, mert kicsit megijedtek, hogy Pityuszu jön hozzájuk: és tudták ők nagyon jól, hogy én csak akkor jelenek meg valahol, ha nyomós indokom van rá. Általában az újságokban nem igazán szerepelek, néha egy-egy fotóra, vagy interjúra, de egyébként nem igazán szeretek feltünősködni. Na hol is tartottam? Ja igen... Képzeld, kis Oldalmotor, még az űrben is jártam, űrbázisokat látogattam meg, szkafandert, azaz űrruhát viseltem, s még a legszuperebb űrhajóba is beültem, és még régebben csináltam magamnak egy kristályból készült, barna színű fénykardot, amivel sokszor szoktam harcolni. Sőt, már jedi-mester is vagyok, ámbár nem tudok tanítványokat fogadni, annyira sokan kérik, hogy készítsek velük interjúkat, stb, stb. Természetesen van varázserőm is, meg tudok idézni bármilyen átkot, például a "Stupor"-t, vagy egyéb bűbájokat. Emberek milliárdjait mentettem meg Voldemorttól, és más gonoszoktól. Illetve megkaptam azt a lehetőséget is, hogy megalkossam Pityburg-ot, és berendezzem azt igényeim szerint. Persze éltem a lehetőséggel, mint mindig ilyen esetben. Én az Anktartiszon kezdtem el berendezkedni, és mára már százak, sőt, ezrek vagy még többek élnek az én világomban, amit megcsináltam. Ja igen! - kapott a fejéhez Pityuszu - már amennyire az úszás közben ezt megtehette, - - majdnem elfelejtettem! Én alkottam meg a Földet is. Nem vicc, Kis Oldalmotor! - mondta a férfi, mikor meglátta, hogy a Kis Oldalmotor fölnevet, annyira hihetetlennek hangzott ez az állítás. - Annyi éves vagyok, mint még senki. De azért nem látszik ez meg rajtam, mert fiatal vagyok örökké, nem öregít a kor. Ez alapból bennem van, nem tehetek ellene semmit.

Amikor végre a szigetre értek, megpihentek: a Kis Oldalmotor Pityuszu hallgatásában, a nagyúr pedig a mesélésben, és az úszásban. Szinte lakatlan sivatag volt ez, ahova kerültek, de a tavak, s tengerek, amelyekbe úton-útfélen "belebotlottak", elegendő vizet "kínáltak" nekik ahhoz, hogy berendezkedhessenek.

És itt élték le életük végéig napjaikat Pityuszu, és a Kis Oldalmotor, de ezt ők nem bánták, sőt. Élvezték ezt a nagy "utazást", amelyre örömmel "vállalkoztak."

A nagyúr persze néha-néha ellátogatott Pityburg-ba, ahova a Kis Oldalmotor is elkísérte.