Кто такая Тень?

Тень — это призрак, который навечно привязан к Сингулярности.

Но как то, что раньше вполне могло быть одним из искателей превратилось в страшную легенду о том, что помогает забирать жизни неугодных Сингулярности искателей, а порой и просто становится безосновательно опасной и неконтролируемой тенью, преследующей очередного бедолагу просто чтобы убить его?

Эта история берёт своё начало далеко за пределами Сингулярности, в одной из элитарных семей глав монополизирующих корпораций, в которой очередной новорождённый ребёнок стал лишь лишней проблемой для тех, кто единственной целью видел деньги. Как обычно и бывает в таких семьях дети это всего лишь те, на кого по достижению 18 лет можно переписать счеты в банках или оформить ещё одну фирму. Это ненужные дети, дети, которые никогда не были желанны, это дети, которых воспитывали няни и одноклассники. Те, кто не мог спросить совета у родителей, те, кто не мог просто попросить себя обнять, те, в ком жестокость и хладнокровие воспитывались одним из самых жестоких способов – медленно и неотвратимо. Так жизнь и приняла в свои колючие объятия девочку по имени Соня Лайтнесс. Год за годом детская улыбка медленно опускалась вниз, а любовь к простым вещам медленно превращалась в холодный расчёт на долгую перспективу. Отсутствие тепла сделало её самодостаточной, а монотонные лица тех, кому было поручено о ней заботиться раз за разом доказывали что помощи просить не у кого.

Неудивительно что увлечения её были так же нестандартны, как и судьба. С раннего возраста учителя замечали в ней жестокость, а профессора нездоровую конкуренцию, которая позволяла ей идти по головам там, где другие в лучшем случае тащились, взявшись за руки, сбившись в маленькие группы чтобы написать проект и на десятую часть недостойный того что она могла сделать в одиночку.

Казалось, что саморазвитие это всё в чем она видела смысл. Люди, по её мнению, себя не окупали если не работали за деньги в её личных целях. Любое своё свободное время она проводила, внезапно, на стрельбище. Казалось бы увлечение которое по статистике приписывается исключительно одному гендеру внезапно нашло отклик в сердце изолированной от тепла одинокой девочки, для которой оно исходя из логики не имели практической практики.