Moon. Glorious moon. Full, fat, reddish moon, the night as light as day, the moonlight flooding down across the land and bringing joy, joy, joy. Bringing too the full-throated call of the tropical night, the soft and wild voice of the wind roaring through the hairs on your arm, the hollow wail of starlight, the teeth-grinding bellow of the moonlight off the water.

All calling to the Need. Oh, the symphonic shriek of the thousand hiding voices, the cry of the Need inside, the entity, the silent watcher, the cold quiet thing, the one that laughs, the Moondancer. The me that was not-me, the thing that mocked and laughed and came calling with its hunger. With the Need. And the Need was very strong now, very careful cold coiled creeping crackly cocked and ready, very strong, very much ready now--and still it waited and watched, and it made me wait and watch.

I had been waiting and watching the priest for five weeks now. The Need had been prickling and teasing and prodding at me to find one, find the next, find this priest. For three weeks I had known he was it, he was next, we belonged to the Dark Passenger, he and I together. And that three weeks I had spent fighting the pressure, the growing Need, rising in me like a great wave that roars up and over the beach and does not recede, only swells more with every tick of the bright night's clock.

But it was careful time, too, time spent making sure. Not making sure of the priest, no, I was long sure of him. Time spent to be certain that it could be done right, made neat, all the corners folded, all squared away. I could not be caught, not now. I had worked too hard, too long, to make this work for me, to protect my happy little life.

And I was having too much fun to stop now.

Луна. Сегодня она была особенно прекрасна. Свет полнолуния заливал улицы ярким, кровавым светом, принося веселье и отраду вместе с тем бросая громкий клич жаркой ночи, мягкий и дикий рёв ветра, плач звёзд и оскал зубастой луны, отразившийся в воде.

Пробуждалась жажда. Звучный визг тысячи незримых голосов внутри моей головы. Немая сущность, порождение тьмы и холода, безмолвный наблюдатель, тёмная сторона. Другой я, существо со злобным оскалом, чей голод управлял мной. Жажда была невероятно сильной, я чувствовал, как её холод расползался по мне, но всё же, она смиренно ждала своего часа, как и я.

Я следил за священником целых пять недель. Жажда мучила меня, подстрекала найти кого-то, найти следующего. Им стал этот священнослужитель, я понял это ещё две недели назад, что именно он будет следующим. Теперь мы с ним принадлежим Тёмному попутчику, мы оба. Всё это время я сражался с давлением и жаждой нарастающими во мне будто огромная волна, с каждой секундой становясь всё больше, сметающая всё на своём пути.

Выжидание было необходимой мерой, чтобы убедится в своей правоте, нет, я давно был уверен насчёт него. Время ушло на приготовление, чтобы всё было сделано по правилам, без ошибок. Я не мог попасться, не сейчас. Я очень долго и упорно трудился чтобы не допустить этого, чтобы защитить свою маленькую счастливую жизнь. Наконец-то я вдоволь повеселюсь, не время отступать.