Dearest Quincey, eight years ago the Devil himself came to London to dwell in Carfax Abbey. Eight years ago my dear friend Lucy became one of the Un-Dead, and my own soul was cast into peril by the pernicious Count Dracula. Eight years ago Quincey Morris, your namesake, gave his life to see that evil destroyed. Would that his sacrifice had not been in vain. My dreams have been troubled, my sleep disturbed by visions of a castle in the Carpathian Mountains. I see a carriage with four black horses and smell the salt of the sea, and the awful tang of blood. I wrote to Professor Van Helsing at once when the dreams began, and he confirmed my fears: the Count is returned. As the dreams continued, I awoke one night to find myself standing in the hall with Mr. Morris’s old knife in one hand. I knew not what mischief I might have wrought had I not awoken when I did, nor did I have any longing to learn. I packed my things, kissed you and Jonathan good-bye, and departed that morning to visit Arthur—Lord Godalming—in the country. Doctor Seward and Van Helsing arrived soon after, and we hunters of the Vampire were thus reunited. Only Jonathan remained, staying with you, my son, to keep you safe. My son, we do not know where Dracula makes his lair, nor do we know his ultimate goal, except that it is evil and a grave peril to all the world. He lives despite our efforts, and his revenge will be terrible indeed. Jonathan’s instructions are to give you this letter in the event of my death, when you are old enough. I hope that you never read these words. I hope that I will come home to you. But I fear that none of us may survive the fury of Dracula. With love, Your mother Mina.
Letter from Mina Harker, to her son Quincey, 1898

Crucifix

"Although we did not know how it worked, we would never depart without our holy protection."

Knife

“With all that we have seen and experienced, I have a sense of solace wielding the tool that Quincey had used to vanquish the Count eight years ago.”

Heavenly Host

“The wafer seared the flesh as though it had been a piece of white-hot metal.”

Garlic

“While the pungent odor repelled him, it appeared to whet his appetite for what wielded it.”

Holy Circle

“I knew not what would happen if the creatures were to cross the Holy circle— fortunately none dared.”

Holy Bullets

“A sacred bullet fired into the coffin kill him so that he be true dead.”

Stake

“I could not have endured the horrid screeching as the stake drove home; the plunging of writhing form, and lips of bloody foam."

Pistol

“I felt much more confident with a pistol at my side, lest we crossed any corporeal threats.”

Rifle

“Round after round, he fired with such speed and precision; the wolves and gypsies soon learned to keep their distance.”

Punch

“Then it was terrible; his eyes had begun to grow wide and glow an unnatural red — I did the first thing that came naturally."

Escape

“In sheer panic, I slipped on the slick wooden planks; however, I still managed to flee the harbor before that...creature could get to me.”

Dodge

“With sidesteps of unprecedented ease, he successfully avoided swipe after swipe of the outstretched claws of another of the Counts vile spawn.”

Darkness Returns

"Ancient peoples would sacrifice one of their own to ensure that the sun would rise again the next day. Perhaps they, too, once did battle with the Un-Dead.”

Nocturnal Visit

“The window opened, and I lay in bed l as if held by chains.”

Sensationalist Press

“Strange diseases and mysterious deaths are clues to the Count’s presence, when they are not complete fabrications.”

Seduction

“He was fair, with a proud brow and aristocratic mien. I had never seen a creature so beautiful, and that very beauty inspired a powerful revulsion deep inside me”

Devilish Power

“In my darkest moments I find that the Count wounded not only my body, but my faith in a just and merciful God.”

Enraged

“The Counts eyes blazed and it seemed as if he filled all the room. His aspect was horrifying, and I felt as if we beheld his true face for the first time.”

Wild Horses

"Lord Godaiming is a fine horseman, but even he cannot master a horse spurred by the Devil.”

Customs Search

“I don’t understand. That isn’t mine!”

Roadblock

‘"Road Closed Ahead By Order.’ By whose order, I’d like to know."

Vampiric Influence

“Professor, if with your arts Mina can somehow see through the monsters eyes, might it be possible that he does the same to us?”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дорогой Квинси, восемь лет назад сам Дьявол прибыл в Лондон, чтобы поселиться в аббатстве Карфакс. Восемь лет назад моя дорогая подруга Люси стала одной из бессмертных, и моя собственная душа была подвергнута опасности графом Дракулой. Восемь лет назад Квинси Моррис, твой тезка, отдал свою жизнь ради уничтожения дьявола. Если бы его жертва была не напрасной! Меня мучали смутные видения, сны о замке в Карпатах. Я видела повозку, запряженную четырьмя черными лошадьми, и ощущала соленый запах моря и ужасный привкус крови. Я написала профессору Ван Хельсингу сразу же, как появились эти видения, и он подтвердил мои опасения: граф возвращается. Продолжая видеть эти сны, однажды ночью я проснулась и обнаружила себя стоящей посреди зала со старым ножом господина Морриса в одной руке. Не знаю, какой вред могла бы причинить, будь я не разбужена. Я упаковала свои вещи, поцеловала тебя и Джонатана на прощание, и уехала тем же утром, чтобы навестить Артура - Лорда Годалминга. Вскоре после того прибыли Доктор Сьюард и Ван Хельсинг, и мы, охотники на вампиров, воссоединились. С тобой, мой сын, остался только Джонатан, чтобы охранять тебя. Мой сын, мы не знаем ни где находится логово Дракулы, ни его конечную цель, за исключением того, что он является злом и опасностью для всего мира. Несмотря на все наши усилия, он жив, и месть его будет страшна. Джонатан получил наставление отдать тебе это письмо в случае моей смерти, когда ты станешь достаточно взрослым. Надеюсь, ты никогда не прочтешь эти слова. Но я боюсь, что ни один из нас не сможет спастись от ярости Дракулы.
С любовью, твоя мать Мина.
Письмо от Мины Харкер ее сыну, 1898 год.

Распятие

«Несмотря на то, что мы не знали, как это работало, мы никогда не будем уезжать без нашей святой защиты».

Нож

«При всем том, что мы видели и пережили, я испытываю чувство спокойствия, пока у Квинси есть оружие, с помощью которого он победил графа восемь лет назад».

Небесный хозяин

«Пластинка опалила плоть, как будто это был кусок раскаленного добела металла”.

Чеснок

«В то время как острый запах отталкивал его, оказалось, он в то же время и подогревал его аппетит для вооружения»

Святой круг

«Я не знал, что произойдет, если эти существа пересекут Святой круг – к счастью, никто не осмеливался»

Святые пули

«Священная пуля, выпущенная в гроб, убивает его, превращая в поистине мертвого»

Кол

«Я не мог вытерпеть этот ужасный скрежет; тело извивалось в судорогах, губы покрывались кровавой пеной».

Пистолет

«С пистолетом за поясом я чувствовал себя намного более уверенно, с какими бы реальными угрозами мы не сталкивались».

Ружье

«Круг за кругом, он выстреливал с такой скоростью и точностью; волки и цыгане вскоре поняли, с ним нужно держать дистанцию»

Удар

«Затем произошло ужасное; его глаза начали расширяться и запылали неестественным красным светом – я сделал первое, что пришло мне в голову».

Побег

«В явной панике я поскользнулся на гладких деревянных досках; тем не менее, мне все-таки удалось сбежать из гавани прежде чем ... существо смогло добраться до меня».

Уловка

«Уклоняясь с поразительной легкостью, он успешно избегал удара за ударом лап с выпущенными когтями, принадлежавших другому мерзкому порождению графа».

Возвращение тьмы

«Древние народы принесли бы в жертву любого из своих, лишь бы была гарантия, что солнце снова взойдет на следующий день. Возможно, они также однажды боролись с бессмертными».

Ночной визит

«Окно было открыто, и я лежал в постели, словно прикованный к ней цепями».

Сенсационная пресса

«Странные болезни и загадочные смертельные случаи являются ключами к разгадке присутствия графа, если он не являются полным вымыслом»

Обольщение

«Он был справедливым, с гордой бровью и аристократическим выражением лица. Я никогда не видел настолько красивого существа, что сама красота породила мощное отвращение глубоко внутри меня».

Дьявольская сила

«В самые темные время я обнаруживаю, что граф ранил не только мое тело, но и мою веру в справедливого и милосердного Бога».

Разъяренный

«Глаза графа сверкали, и казалось, как будто он заполонил собой всю комнату. Его внешний вид был ужасающим, и я чувствовал, как будто мы созерцали его истинное лицо впервые».

Дикие лошади

«Лорд Годалминг прекрасный всадник, но даже он не может справиться с лошадью, пришпоренной дьяволом».

Таможенный Досмотр

«Я не понимаю. Это не мое!»

Дорожное ограждение

«Дорога впереди перекрыта по распоряжению. По распоряжению кого, хотелось бы мне знать».

Вампирическое влияние
«Профессор, если, благодаря Вашему искусству, Мина  может так или иначе читать их мысли, то, возможно, она проделывает то же самое и с нами?»