**Предисловие**

Датировка в истории проводится по принципу: первые четыре цифры – год, последующие после тире – день. Установка: 500 дней в году, разделение по месяцам не проводится.

Время на планетах, где происходит действие:

Саркс392 28 часов в сутках, 6 дней в неделе.

**Красная Омела**

*Саркс392. Яма.*

*3114 – 11. 01:13.*

Дождь непрерывно бил по стеклам. Привычный равномерный шум приятно успокаивал, заставляя сознание погрузиться в дрему, о которой давно молило тело.

Неделя на исходе.

Если бы не эта простая мысль, Мегу давно бы уже спала без задних ног. Наплывшие фантазии разбились о реальность, и девушка раздраженно приоткрыла глаза. Она давно научилась разделять ночи, когда можно спокойно поспать, и ночи, когда бегающие в голове мысли все равно возьмут свое, и она лишь бесполезно потратит время, валясь в постели.

Опустив ноги на холодный бетонный пол, Мегу натянула поверх майки широкую толстовку, в которую могла бы вместиться еще одна она, и побрела к окну. В отражении на грязном стекле мелькнули ярко-розовые волосы. Они едва касались ушей и торчком стояли в разные стороны. Прикоснувшись пальцами к щекам, Мегу заметила на бледной коже размытые следы не стертого макияжа. Не будь она такой уставшей, может, вспомнила бы об этом, когда вернулась домой…

Прикрыв глаза, Мегу тяжело прислонилась лбом к стеклу. Еще две ночи, и ей придется вернуться на работу. Девушка мрачно усмехнулась. Когда-то эта мысль приносила ей только радость. В те годы Мегу мечтала покинуть Яму, покинуть Саркс, чтобы больше никогда не видеть грязные улицы сточной канавы, в которой она выросла. Движимая надеждой, слишком образованная для сироты из мусорной ямы, Мегу бросилась на поиски корабля, способного увезти ее в далекий космос. Девушка грезила о других планетах, о мирах, которые ей сложно было даже представить. Она упивалась рассказами путешественников и историями из книг.

И вот, в свои двадцать, Мегу смога устроиться работником на один из торговых кораблей, выполнявших поручения в ближнем горизонте Саркса – полосе планет, ближе всех расположенных к нему. Какой-никакой, а побег. Так ей тогда казалось. Воодушевленная, Мегу на первом же поезде полетела в Пошис – крупный город, где обосновывалась торговая компания. Как сильно он отличался от канавы, в которой выросла девушка! Улицы в Пошисе оказались широкими и чистыми, а дома разделяли красивые дворы, в то время как в Яме уродливые мгногоэтажки лепились вплотную друг к другу, нисколько не заботясь об удобстве жильцов. И хотя все богатство Пошиса блекло по сравнению с любым городом любой другой планеты галактики, для Мегу он стал огромным сказочным королевством.

Вздохнув, девушка оттолкнулась от стекла и двинулась на поиски штанов. По ногам уже начали бегать мурашки от холода, проникавшего в тело через ступни. Обтягивающие темно-фиолетовые кожаные брюки, брошенные на пол, теперь, словно злясь на столь бесцеремонное обращение, отказывались застегиваться. Мегу скрипела зубами и ругалась, пытаясь в полумраке справиться с многочисленными кнопками на ремне. Единственная комната ее скромного жилища выполняла функции прихожей, спальни, гостиной и кухни одновременно и была слишком голой и неуютной, чтобы видеть ее днем. Поэтому Мегу всегда уходила до полудня и возвращалась за полночь. Какая разница, где ты, если дома никто не ждет…

Несколько минут Мегу потратила на тщетные поиски носков, но в итоге сдалась - надела ботинки на голые ноги и вышла на площадку. В квадратном шестиэтажном доме было двенадцать квартир – по три на этаж. Первый не жилой, а весь второй занимала медицинская клиника, в которой жил и работал весьма известный среди жителей Ямы доктор. Туда-то Мегу и направилась, уверенно пробегая один за другим лестничные пролеты.

В клинике горел свет. Он вообще редко выключался, сигнализируя всем и каждому, что доктор на месте и готов к работе. Постучав, чтобы не получить очередной выговор об отсутствии манер, девушка не стала дожиться ответа, а просто распахнула дверь и ввалилась в маленькую, освещенную несколькими лампами, приемную. Дождь продолжал глухо стучать по окнам. Прошла секунда, другая. Мегу осторожно закрывала за собой дверь, когда из соседнего помещения, соединенного с приемной широкой аркой, вылетел стул на колесиках. Широкая улыбка мужчины, сидевшего на стуле, медленно погасла, а в глазах зажглось неодобрение, которое тут же стало слышно и в тоне доктора, осознавшего, что к нему пришел вовсе не новый источник дохода.

- Мегу… - как неприятный факт выдавил мужчина и, скрестив руки на груди, замер, осматривая фигуру гостьи, стаскивавшей с себя ботинки. Ее лицо все еще было похоже на страшную черную маску, а толстовка нелепо болталась чуть выше колен.

Доктор не раз заставал Мегу в подобном состоянии, и никак не мог привыкнуть к собственным вспышкам раздражения от столь неопрятного вида. Он помнил день, когда впервые увидел ее. Трехлетнюю малышку, чье бесчувственное тело протягивала ему ее мать, моля спасти. Мать Мегу… Воспоминания об этой женщине даже спустя двадцать лет оставляли неприятный осадок на сердце. Она узнала его. Конечно же узнала, поэтому и отдала своего единственного ребенка. Отдала тому, кто мог спасти Мегу, но какой ценой…

Сейчас доктор был лишь бледной тенью того человека. Время неумолимо брало свое, вплетая день за днем седые пряди в его черные волосы. Мужчина устал скрываться от киборгов и, в свои пятьдесят, выглядел на все семьдесят. Недосыпание и нервотрепки сильно истощили организм за прошедшие годы. Он высох, вытянулся, и побледнел. Единственное, что еще удерживало доктора на этом свете – способность заниматься своим делом и Мегу.

Мегу…

- Снова будешь бродить по городу в поисках приключений? Тебе ведь скоро возвращаться в Пошис. Побереги лицо, - стараясь не отчитывать девушку суровым отцовским тоном, что получалось у него плохо, заворчал мужчина.

Мегу проигнорировала его слова, сняла толстовку и протиснулась мимо кресла в соседнее помещение, в поисках куртки, которую оставила здесь вчера. Или позавчера… Она не была уверена, потому что все дни в Яме сливались в один. Несмотря на то, что девушка отчаянно пыталась сбежать отсюда, теперь, по прошествии трех лет, Мегу стала осознавать, что ей не светит видеть волшебные миры, а нелегально заработать в Яме можно намного больше, чем честно в торговой компании. Единственным объяснением, которым девушка оправдывала мучения на торговом корабле, была слабая надежда, что однажды они отправятся чуть дальше, чем четыре планеты на ближней границе Саркса и, может быть, там она найдет себе другое предназначение.

- Мне нужны носки, - пробормотала Мегу себе под нос, не обращаясь ни к кому конкретному. Необходимое она нашла в ящиках с одеждой доктора. Там же, в шкафу, висела ее куртка. Опрятно, на отдельной вешалке, чего никогда не удостаивалась в квартирке самой Мегу. Там она обычно лежала на полу. Впрочем, как и все другие вещи. Ни стульев, ни стола у девушки не было.

Оставив толстовку доктору, Мегу натянула непромокаемую черную куртку, обтягивающую ее фигуру почти так же точно, как и облегающие штаны. Мысленно девушка бродила по квартире, придумывая, что бы еще прихватить с собой. Клиника занимала весь второй этаж. Начиналась она с приемной и кабинета, дальше за дверью были спальня, кухня, ванная и маленькая кладовая, где доктор хранил препараты и инструменты. Покинув спальню в новых носках и с застегнутой курткой, Мегу подавила желание заглянуть в кладовую, где непременно находилось множество интересных вещей, и направилась через кабинет в приемную. Доктор за все это время не сдвинулся с места, терпеливо наблюдая за незваной гостьей. Он растил ее на замену себе, пока не стало ясно, что ломая людям кости Мегу получает больше денег и удовольствия, чем сращивая их. Ей тогда было семнадцать. Девушка появилась на его пороге с переломанными пальцами и синяком под глазом. В душе порадовавшись, что подопечная так легко отделалась, доктор отчитал ее за глупость и неразумное поведение, чем вызвал лишь бурный всплеск гнева.

«Вы не имеете никакого права вмешиваться в мою жизнь!» - крикнула тогда Мегу и, не дождавшись пока он осмотрит лицо, вылетела из клиники. Доктор всегда знал, что она ненавидит его. В девушке эта ненависть боролась с потребностью в близком человеке. Он не был ей отцом или другом, но кроме как ему, Мегу больше никому не могла довериться. Со временем девушка просто смирилась с этим, однако тему дальнейшего пути в ее жизни они больше не поднимали.

- Я уеду в субботу вечерним поездом. Когда вернусь не знаю, - уже уходя, произнесла Мегу, проявляя внимание единственным способом, который знала.

- Будь осторожна, - прошептал доктор, заранее зная, что девушка даже не заметит его слов, потому что они для нее ничего не значили. Он лишь надеялся, что эта короткая молитва убережет Мегу от опасности и боли…

Стоило покинуть относительное тепло дома, как на девушку обрушился сильный ливень, не перестававший ни на минуту. Темные пустые улицы радостно приняли Мегу в свои объятья. Скрыв яркие волосы под глубоким капюшоном, она на мгновение коснулась горла большим и указательным пальцами, замерла и задумалась, но все же отняла их, ничего не сделав. Какой смысл менять голос здесь, где она знала почти каждую бродячую шавку, и многие знали ее? Руки мгновенно намокли, и Мегу, спрятав их в карманы, неспешно двинулась к центру города. Казалось, девушка совсем не замечала беспощадные острые капли, падавшие с неба. Мегу уже не помнила время, когда шум дождя раздражал ее или мешал спать. Сейчас, спустя столько лет, она едва могла уснуть без барабанящих по окнам капель, игравших каждый день новую симфонию.

Во внешне, казалось бы, пустынном городе, на самом деле кипела жизнь, но лишь жители Ямы могли разобрать за громыханием ливня голоса людей, скрип механизмов и гул нескончаемых битв. Мегу уверенно двигалась по асфальту, разбрызгивая воду из огромных луж, заполнявших улицы. Вскоре перед ней выросло круглое здание с заколоченными верхними окнами, окруженное высокими домами. Откуда-то прилетел камень, стукнулся об асфальт у ног Мегу и замер в тревожном ожидании. В такой ливень, при нулевом освещении, не было никакой возможности разглядеть нападавшего, и все же, поддавшись порыву, Мегу задрала голову, позволяя безжалостным холодным каплям проникнуть под капюшон.

- Заходи, Мегс! – прозвучал громкий голос откуда-то сверху. – Я уже заждалась!

Хмыкнув, Мегу откинула капюшон, открыла широкую створку двери и быстро шагнула под крышу. Могло показаться, что именно в этом месте мир делится на части. С одной стороны шум дождя, перекрывавший другие звуки, с другой – гул битв, за которым совершенно не слышно ливня. Как только захлопнулась дверь, дождь перестал существовать. Мегу прошла пустой вестибюль – огромное, выкрашенное в яркие цвета, помещение с пылью и паутиной по углам, открыла еще одну дверь и окончательно погрузилась в хаос центра всего города. Замерев, девушка по-привычке начала осматриваться, пытаясь найти в толпе знакомые лица. Это нужно делать сейчас, потому что, стоит шагнуть вперед, как тебя будет кидать из стороны в сторону в бесконечном потоке людей. Лишь проведя полжизни в этом потоке, можно научиться ориентироваться в нем. Оглядывая верхние этажи, Мегу заметила фигуру, усердно размахивавшую руками. Сира, а ее настоящего или полного имени никто не знал, впервые столкнулась с Мегу в коридорах этого здания. Многочисленные слухи, наполовину ложь, наполовину правда, ходившие тогда про Мегу, убедили Сиру, что кому-то пора расправиться с самодовольной девчонкой. Однако победить Мегу Сира не смогла, зато признала в ней больше союзника, чем врага. С того дня девушки стали подругами.

Мегу проталкивалась через толпу и продолжала крутить головой, точно зная, что встретит еще не одного знакомого, прежде, чем доберется до Сиры. На арене внизу происходило что-то интересное, судя по восторженному гулу, раздававшемуся со всех сторон. Кое-как развернувшись, Мегу попыталась разглядеть сражающихся через многочисленные головы и высоко поднятые руки. Спустя минуту пришлось признать, что это совершенно бесполезно, и девушка продолжила путь. Казалось, кто-то окликнул ее. Дернув головой вправо и влево, Мегу замерла, но, не обнаружив знакомых лиц, продолжила путь. Она уверенно пробивалась вперед, расталкивая зрителей и случайных людей с совершенно потерянными лицами, мысленно смеясь над ними. Запутавшись в лабиринте толпы, они выберутся лишь когда закончатся представления. То есть гулять этим несчастным здесь до утра.

- Мегу! – неожиданно громко раздалось из-за спины девушки, а в следующий момент кто-то схватил ее за кисть и дернул назад. Мегу едва успела остановиться, чтобы не сломать руку Тому - парню, живущему по соседству с ней.

- Гонишь, как танк! – закричал Том, стараясь пересилить шум толпы. Это удавалось ему довольно неплохо, с учетом того, что они стояли на расстоянии полуметра друг от друга. Минута и их уже засосало в толпу, сжимая со всех сторон, сталкивая и отрывая друг от друга. Соседи схватились за руки и уверенно проделали несколько движений вверх по широким длинным ступеням, чтобы оказаться на свободной площадке. В следующее мгновение Мегу бросилась в объятья друга. Том сжимал девушку так, словно чем больше он выкачает из нее воздуха, тем больше покажет, как скучал. Хотя Мегу вернулась на Саркс больше недели назад, с Томом они еще ни разу не пересекались. В Яме никто не планирует встречи - они просто случаются или нет.

- Я тоже рада видеть тебя, - улыбаясь, прокричала Мегу и хлопнула друга по спине в безмолвной просьбе отпустить. Разжав объятья, Том сделал полушаг назад, но оставил руки на плечах девушки, чтобы защитить ее от ударов со стороны. Мегу вскинула голову, вглядываясь в лицо друга. Не обладая особыми признаками отличия, Том был невысоким парнем с темными волосами, карими глазами и очень белой кожей. В любых других обстоятельствах, найти его на улицах Ямы оказалось бы невозможной задачей, ведь люди здесь, в большинстве своем, выглядели так же.

- Ты надолго? – хмурясь через трескавшееся от улыбки лицо, спросил Том. Мегу не могла скрыть сожаления.

- Завтра вечером уезжаю. Уже больше недели здесь.

- Я вчера вернулся, - объясняя, почему они не столкнулись раньше, крикнул парень. – Искал работу в Пошисе. Бесполезный идиотизм! Им нужны механики, но не нужны *механики из Ямы*!

- Поэтому она и называется Ямой! Отсюда не выбираются!

Мегу надрывала горло, перекрикивая гул толпы. Том скривился от ее слов, но они оба понимали, что это правда, с которой ничего нельзя сделать. Неожиданно толпа взорвалась восторженными криками, взлетели вверх многочисленные руки. Бой был окончен. Мегу автоматически повернула голову в сторону арены, хотя не могла ничего увидеть с такого расстояния, а затем перевела вопросительный взгляд на друга.

- Спроси у Тома, - пожав плечами, бросил парень, не обращая внимания на усмешку подруги. Мегу всегда забавляло, когда Том вынужден был говорить про другого Тома – распорядителя ставок на арене. Вспомнив, где стояла Сира, Мегу взяла друга за руку и уверенно потащила за собой, уводя из толпы в сторону широких, окружающих зал арок. Официально первый этаж начинался за этими арками. Арена представляла собой овальное поле для битв, расположенное на дне здания. Все последующие этажи до первого, а их около двух, вырезаны в виде лестницы с длинными плоскими ступенями, амфитеатром спускающимися к арене. Люди скапливаются здесь, чтобы наблюдать за боями, делать ставки или выступать. Начиная со второго этажа и выше, толпа медленно рассасывается. Все, кто хоть раз делал ставки, знают, что Тома можно найти за арками на первом этаже. Сейчас, пока бой не объявлен, больше всего шансов пробиться к нему через толпу.

Людей стало чуть меньше и через множество голов начала виднеться Сира, усиленно махающая руками. С короткими, до плеча, волнистыми черными волосами и белой кожей ее могли бы принять за сестру Тома, если бы не различия лиц и глаз. У Сиры глаза были бледно-зеленые, как мутная озерная тина и, в отличие от улыбающегося соседа Мегу, Сира почти всегда ходила хмурой и серьезной, словно решала сложную жизненную задачу, у которой просто нет ответа. Девушка бросила многозначительный взгляд на руку подруги, вложенную в ладонь Тома, но ничего не сказала. Маленький роман соседей, еще в подростковом возрасте, так и не ушел дальше нескольких неловких поцелуев и тисканья на диване. Том с Мегу никогда не определяли границ, и, как-то своеобразно держались близкой дружбы.

- Дай пять, Том! – заметив распорядителя ставок, крикнула Мегу и вытянула вперед руку. Заскрипев, робот медленно повернул прямоугольный корпус, поднял ладонь, похожую на половинку закрытого эллипса и осторожно коснулся ею руки девушки. Хлопка, конечно, не вышло, но человеческий жест вызвал одобрительное гудение со стороны Сиры, а Том закатил глаза. Смеясь, Мегу переводила взгляд с одного друга на другого, чувствуя, как ей будет не хватать этих шумных встреч в ближайшие несколько месяцев. Сразу навалилась тоска. Словно почувствовав это, Том крепко сжал руку Мегу, отвлекая от грустных мыслей, а затем сразу же отпустил. В общей суматохе никто не заметил пересечения двух взглядов: обеспокоенного и благодарного.

- Вни-ма-ни-е, - скрипуче заговорил робот-Том, оповещая всех, стоящих достаточно близко чтобы услышать. Его грубый механический голос, разделявший по слогам каждое слово, мгновенно разнесся по первому этажу, сливаясь с такими же голосами еще двух роботов-распорядителей ставок.

– Вни-ма-ни-е. Объ-яв-лен бо-й.

- Бежим отсюда, пока не задавили! - закричала Сира и, схватив Мегу за руку, выдернула ее за спину робота-Тома, уводя к лестнице на второй этаж. В последний момент девушка с розовыми волосами успела повернуть голову, чтобы увидеть улыбающегося Тома, отдающего ей честь в прощальном жесте. Как только стали известны имена вступивших на арену, робота-Тома окружили желающие заработать на кровавом зрелище. Человек-Том без проблем растворился в толпе.

Сира повела подругу на третий этаж, где, из-за объявленного боя, не осталось почти никого. Отпустив руку Мегу, девушка побежала к перилам, чтобы перевеситься через них и заглянуть вниз, на арену. С той высоты люди на ней казались всего лишь размытыми фигурами. Длинный черный плащ с высоким воротом эффектно развевался за спиной Сиры.

- Я надеялась, что ты придешь сегодня, - спокойным, ровным голосом произнесла девушка, продолжая задумчиво всматриваться в фигуры на арене. Мегу пришлось подойти и встать рядом, чтобы расслышать слова подруги.

- Я уезжаю завтра вечером.

- И я, - не оборачиваясь, выдохнула Сира, и что-то в ее голосе заставило Мегу как следует всмотреться в лицо подруги. Выдержав паузу, девушка добавила: - навсегда.

Никто в толпе, бушующей внизу, не мог заметить, как напряженно впилась пальцами в железные перила Мегу, как замерла в защитной позе Сира, ожидая реакции девушки с розовыми волосами. Яма – это навсегда, поэтому не важно, как долго отсутствует твой друг, рано или поздно вы все равно встретитесь в толпе у арены. Мегу мечтала сбежать, но ее трепыхания последние три года были больше похожи на то, как дергает цепь собака, стремясь к свободе. Сира же эту цепь оборвала.

Качнув головой, Мегу расслабила пальцы и хмыкнула, резко повернувшись лицом к подруге.

- Я не пойду с тобой на арену, - громко заявила Мегу, отказывая Сире в традиционном прощании, принятом в Яме. Дрогнув, как от удара, девушка тоже повернулась, впиваясь холодным взглядом в лицо подруги. Но, не успела Сира что-то понять, как кулак Мегу, вылетевший откуда-то из-за спины, врезался ей в челюсть. Воздух рывком вырвался из легких девушки, когда она с грохотом ударилась о пол.

- Я не пойду с тобой на арену, потому что уходящий должен выйти победителем, а у тебя все еще слишком мало мастерства, чтобы победить *меня*, - все так же громко, пробиваясь сквозь шум множества голосов, продолжила Мегу, стоя над поверженной подругой. Сира бросила быстрый взгляд снизу вверх на самоуверенную девушку и сплюнула кровь, обманчиво равнодушным движением, а затем все силы вложила в быстрый разворот, пытаясь ногами подсечь Мегу. Всего мгновение было нужно, чтобы просчитать это действие. Мегу подпрыгнула, избегая угрозы, и отскочила назад, на безопасное расстояние.

- Будь ты человеком, я сломала бы тебя, как прутик, - скривившись, зло прошипела Сира, показывая всю глубину своей ненависти к захватчикам галактики. С этого подруги начали. С ненависти. И, как бы хорошо девушки ни общались все эти годы, злость Сиры никуда не ушла - она просто научилась не направлять чувства на подругу. Однако стоило им вступить в бой, как явное преимущество со стороны Мегу оказывалось настолько невыносимым, что Сира срывалась.

Черноволосая девушка замерла в боевой стойке, приготовившись отражать возможные атаки. Мегу же, против воли, просчитывала варианты. Кибернетический модуль в ее голове давал преимущество над людьми, однако он же был причиной ненависти, с детства окружавшей девушку. Она и сама его ненавидела, как ненавидела доктора Росса, живущего в своей маленькой клинике и сотворившего с ней эту невероятную жестокость. Сделать человека частично-киборгом, чтобы спасти ему жизнь в любой другой части империи могло бы рассматриваться положительно. Но не здесь, не в Яме, не на Сарксе, и ни на одной из тех планет, что киборги, расширив свое влияние, грубо захватили, безжалостно уничтожая, порой, целые народы.

Мегу было три, когда киборги вторглись на ее родную планету, убивая взрослых и изменяя детей, чтобы сделать их частью своей огромной армии. Раненную, еле живую, доктор Росс забрал ее у истекавшей кровью матери и использовал кибер-технологии, чтобы спасти. Мегу заменили часть черепа, металлизировав его с помощью нано-роботов, а так же поставили специальный модуль, чтобы этих роботов в организме контролировать. По каким-то причинам, доктор Росс, прибывший вместе с захватчиками, не смог превратить ее в очередное живое оружие киборгов. Он спас ее, сбежал, спрятался в самой дальней канаве на краю галактики и с тех пор не показывал носа из маленькой медицинской клиники, которую открыл. Когда Мегу стала достаточно взрослой, чтобы задаться вопросом: «Почему?», доктор сказал, что знал когда-то ее родителей, что ее отец – Джосайя Фергинс был его другом, и Росс не хотел бы подобной судьбы для дочери старого приятеля.

В конце концов, Мегу пришлось научиться жить, используя все те преимущества, которые давал ей модуль. Какой смысл жалеть себя и плакать о том, что невозможно изменить? Человек за человеком, словами или драками, она выбивала признание себя, как личности и, может не до конца, но смогла преодолеть враждебность окружающих. С момента, как Мегу узнала о существовании краски для волос, она не переставала создавать самые яркие образы, бросавшие вызов черноте Ямы. Несмотря на то, что всю жизнь ей нужно было скрываться от киборгов, девушка продолжала играть с судьбой.

Сира сделала движение вперед. Полушаг, который мог перерасти практически в любое действие, но подсознательно, Мегу точно знала, что будет дальше, не потому, что так говорил модуль, а потому, что она достаточно хорошо знала подругу.

Мир вокруг взорвался.

Неожиданно со всех сторон, прерывая шум дождя и гул голосов, начала реветь сирена, разрывая раздражающим звоном громкоговорители на каждом этаже. Последний раз сирену применяли больше пятнадцати лет назад, и это могло означать только одно. И всего одно слово мгновенно пролетело в голове каждого человека в здании.

Киборги!

- Лестница! – решительно рявкнула Сира и, не дожидаясь Мегу, бросилась к ступенькам, пытаясь первой прорваться наверх. Девушкам повезло больше, чем тем, кто наблюдал за ареной, ведь они оказались на третьем этаже. Мегу даже думать не хотела о том, какая страшная давка происходит внизу. Скоро люди ближе к лестницам поймут, что бежать на крышу куда более простой и безопасный вариант, чем пытаться пробиться по первому этажу.

Пульс глухо грохотал в голове Мегу, разрывая череп на части, пока девушка отчаянно мысленно вопила: «Почему сейчас?! Почему? Я ведь почти уехала! Один день, всего день и меня бы здесь не было!». Ругаясь, направляя всю силу в ноги, она взлетала вверх, минуя пролеты один за другим, пока не услышала грохот: это Сира распахнула дверь на крышу. Безжалостный ветер принес колючие, холодные дождевые капли прямо в лица подругам. Запыхавшись, они осматривались в поисках угрозы. Сейчас все внимание киборгов приковано к первому этажу и, может, несколько дежурят по периметру.

Одновременно повернувшись друг к другу, подруги схватились за руки: правая рука Мегу в правой руке Сиры, и стукнулись лбами, закрывая глаза. Последняя минута. Вечное прощание. Всего минута, а затем, вырвавшись, Сира бросилась к краю крыши, и, не останавливаясь, вложила оставшиеся силы в прыжок, долетая до края соседнего здания. Мегу не слышала звука приземления за шумом дождя и воем сирены, но была уверена, что с подругой все в порядке. Такие как Сира не погибают, упав с крыши. Развернувшись в противоположную сторону, Мегу бросилась к другому краю, тому, где была лестница. Девушка давно продумала путь отхода для подобной ситуации, хотя никак не ожидала, что придется им воспользоваться. Лестница, тонкая и ржавая, была здесь, возможно, с самой постройки здания, поэтому не обещала выдерживать груз человеческого веса. Взмолившись на свои пятьдесят четыре килограмма, Мегу стала спускаться, прислушиваясь к скрипу ступенек, который, конечно же, совершенно невозможно было разобрать в общем шуме. Здания в Яме прилегали достаточно плотно друг к другу, поэтому Мегу нужно было лишь спуститься до верхних окон соседнего дома и перелезть в них.

Треск битого стекла растворился в гуле напуганной толпы, подгоняемой ревом сирены. Поставив одну ногу на подоконник, Мегу пригнулась, оттолкнулась и проскочила в узкое квадратное окно, слегка оцарапав куртку об осколки. В отличие от соседнего здания, здесь царил абсолютный мрак, прерываемый, порой, мигающими на улице внизу фонарями. Медленно, шаг за шагом, девушка двинулась по этажу, выравнивая дыхание и прислушиваясь.

Возможно, будь на улице менее шумно, она остановилась бы раньше. Возможно, установи она в свое время глазную сетку, то не попала бы в подобную ситуацию. Но, когда Мегу завернула за угол, готовясь выйти к лестнице, все предположения стали не важны. Здесь, в достаточно светлой комнате, потому что ее окна выходили на главную улицу, а не упирались в стену соседнего дома, первое, на что наткнулся взгляд Мегу был киборг, без движения лежащий на полу. Точнее то, что от него осталось. Мегу потребовалось секунда, чтобы понять, насколько все плохо. У нее успела мелькнуть в голове одна мысль, всего одна: «Надо предупредить Росса!». В следующее мгновение глаза скользнули чуть дальше по полу, замечая еще две фигуры, стоящие друг напротив друга. Киборг-Ящерица, направлял пистолет на какого-то парня, в ужасе прижавшегося к стене. В руке незнакомец продолжал сжимать пульсатор ЭМИ, уничтоживший первого киборга, но не успевший перезарядиться для новой атаки. Если бы не внезапное появление Мегу, парень был бы уже мертв, но киборг отвлекся на девушку, появившуюся в его в поле зрения. Девушку, чей преступный ранг явно выше, а значит, ее убийство рассматривалось как приоритетная задача. Ящерица не раздумывал. Просто дернул рукой, переводя дуло пистолета, как раз в тот момент, когда очнувшаяся от шока Мегу поднимала глаза.

Секунда на осознание. Выстрел.

Девушка успела броситься в бок, кое-как приземлившись на четыре конечности. В стене за спиной Мегу образовалась дыра под действием сжатого вакуумного взрыва. По отсутствию ударной волны девушка поняла, что эти заряды предназначены для убийства единиц, а не масс.

Секунда на перезарядку.

- Беги, идиот! – закричала Мегу, заметив, что парень не двинулся с места, а продолжает прижиматься к стене.

Выстрел.

Мегу не успела увернуться, не успела даже понять, что произошло. Парень бросился вниз по лестнице, а она, замерев на полусогнутых ногах, начала заваливаться на бок. Из приоткрытого рта девушки вырвался крик, мгновенно растворившийся в шуме дождя и вое сирены. Киборг опустил оружие и бросился за незнакомцем - он не видел смысла тратить патроны на преступника, который все равно в ближайшие минуты умрет от внутренних повреждений. Так бы и случилось, если бы не третий человек, наблюдавший за всем из тени. Как только киборг скрылся на лестнице, Том бросился к Мегу, падая на колени перед заходящейся в кровавом кашле девушкой.

- Вакуумный заряд, - прохрипела Мегу, вцепившись ледяными пальцами в рукав парня.

- Видел, знаю, потерпи, ты справишься, только потерпи немного, - бормотал Том, подхватывая девушку на руки.

- Доктор… предупреди… Росса, - выдавила Мегу из последних сил, думая лишь о том, что может она умрет, но не напрасно, однако Том мнения подруги не разделял. Парень знал лишь, что если киборг вернется, то ему конец. Ящерицы – отряд киборгов, занимающийся преимущественно преступниками от третьего до пятого ранга и работающий по принципу: «Виновен – мертв». С ними бесполезно договариваться, умолять, торговаться. С ними не поможет ни один из известных во вселенной Богов. Если при Ящерице попробовать помочь преступнику, то тебе автоматически присуждается третий ранг, а значит, смерть. Тем не менее, Том уверенно двинулся к лестнице, надеясь, что недоумок с пульсатором уже успел выбежать из здания и увел киборга за собой. Чтобы не впадать в панику, Том начал мысленно перечислять все, что знал о противнике. Их называют Ящерицами за возможность менять внешний окрас брони, подстраиваясь под местность, однако тот, кто хоть раз видел подобного киборга, узнает его при любом окрасе. Их выдают вытянутые головы со светящимися, круглыми, занимающими пол лица глазами. Ртов и носов у Ящериц нет, потому что их работа не предусматривает разговоры, а их природа не предусматривает необходимость дышать.

Сумасшествие в городе достигло апогея. Люди заполнили улицы и переулки, разбегаясь во все стороны, находя союзников в соседях, которых никогда не знали и находя врагов в друзьях, не готовых взять на себя ношу «сообщника». Том пробирался узкими ходами, стараясь избегать скоплений людей, где вероятность наткнуться на киборга возрастала в разы. Мегу потеряла сознание, безвольно болтаясь на руках парня, старавшегося нести ее максимально осторожно, не сбавляя при этом темпа. Задача оказалась сложнее, чем представлялась Тому. Девушка дышала. Порой из нее вырывались жуткие, хлюпающие звуки, но то, что ее сердце продолжало биться, оставляло парню хоть какую-то надежду.

«Доктор справится», - твердил про себя Том. – «Он спасет ее, как спасал до этого».

Том не хотел терять Мегу. Не мог потерять ее после стольких лет. Видеть ее в Яме было все равно, что дышать. Каждый раз, когда девушка уезжала, время останавливалось, а стоило ей вернуться, как Том вновь делал глубокий вдох. Может, он любил ее больше, чем готов был признать. И уж точно больше, чем думала Мегу. Правда оставалась в том, что как только Мегу устроилась на торговый корабль, Том понял, что они никогда уже не будут вместе. Впрочем, расстались соседи на несколько лет раньше и совершенно по другим причинам.

Поворот. Финишная прямая. Том мотнул головой из стороны в сторону, высматривая светящиеся глаза киборгов, а затем быстро бросился к подъезду, с ноги открывая дверь в приемную клиники. И тут же замер, уставившись на дуло небольшого, но явно смертоносного оружия. Доктору потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что к нему вломились не киборги, и что на руках молодого парня лежит его подопечная.

- На стол, быстро, - рявкнул Росс, пропуская Тома вперед и захлопывая за ним входную дверь. Белый халат развевался, как флаг, следуя за быстрыми широкими шагами доктора. Стол в кабинете был завален какими-то вещами, поэтому Том, не долго думая, опустил девушку на кушетку, решив, что именно этого и хотел доктор.

- Сжатый вакуумный взрыв. Один заряд где-то в районе груди, - быстро говорил Том, стараясь вспомнить как можно больше важных деталей. – Это были Ящерицы.

Росс проворчал что-то неразборчивое, но повторяться не стал. Его руки умелыми движениями двигались над телом девушки, сканируя повреждения с помощью специального прибора. Компьютер, стоявший на столе рядом выдавал жуткие картинки внутреннего состояния Мегу, от которых Тому хотелось бежать до первого унитаза, чтобы очистить желудок. Парень прижал ладонь ко рту, сдерживая рвотные позывы и стараясь не думать, как он мог повредить Мегу, пока ее трясло у него на руках.

- Больше всего пострадало правое легкое, - на ходу говорил Росс, двинувшись к столу. Не обращая внимания на ставшее зеленым лицо Тома, доктор сунул ему в руки провода, бросив лишь: - подключи к голове, - и побежал к кладовке.

Том в ужасе смотрел на свои дрожащие руки, не зная, как именно прикреплять провода. Наконец, заметив электроды, парень сделал шаг к кушетке, убирая спутавшиеся мокрые волосы с лица Мегу. Он успел подключить их оба, когда вернулся доктор, вооруженный широким шприцом и ампулами со странной серебряно-синей жидкостью. Лишь когда Росс уверенным движением воткнул иголку в ампулу, вытягивая ее содержимое, Том заметил, что только жидкость синяя, а маленькие частицы, застывшие в ней – серебряные. Нано-роботы.

Резко перехватив руку доктора, Том с силой сжал ее, вспоминая каждый день, когда видел негодование Мегу в отношении модуля, когда чувствовал, как накалялась атмосфера, как только девушка оказывалась в обществе ненавистников киборгов. Они едва терпели ее, хотя Мегу разделяла их убеждения.

- Вы хотите еще больше превратить ее в киборга? – зашипел Том, словно Мегу просто задремала, а он боялся разбудить ее слишком громким голосом.

- Сейчас на кону ее жизнь! - рыкнул Росс, вырывая руку из цепкой хватки парня. Медлить нельзя, и доктор направил шприц в грудь девушки, вводя нано-роботов как можно ближе к очагу поражения. Так лечение пройдет быстрее. Ему даже не нужно было точно высчитывать дозу, ведь взрыв полностью уничтожил правое легкое Мегу, раздробив при этом несколько ребер и повредив артерии. Одна ампула это то, чего будет достаточно для внутреннего восстановления, и не хватит для внешней металлизации тела.

Вынув шприц, доктор бросил его на стол к прочему хламу и тут же занялся компьютером, определяя через модуль в голове Мегу программу для нано-роботов, показывая им, что нужно лечить. Процесс оказался запущен. Напряженно переведя взгляд на девушку, Росс сжал в руке вторую ампулу, надеясь, что ему не придется ею воспользоваться. Все, что им теперь оставалось: ждать и молиться.

- Вы не боитесь, что Ящерицы придут сюда? – прошептал Том, с опаской глядя на Мегу. Его, конечно, мало волновала судьба доктора, но ведь вместе с Россом убьют и девушку… и самого Тома.

- Если придут, я с радостью встречу их, - мрачно растянув губы в странном подобии усмешки, доктор поднял со стола пистолет и помахал им перед лицом парня. Том не увидел в оружие ничего особенного. Не понимал, как такая маленькая и простая вещь может причинить вред столь сложному созданию, как киборг.

- Она не простит вам этого, - после некоторого молчания, задумчиво прошептал Том.

- Она многое не прощает, но мне плевать, насколько возрастет ее ненависть, потому что выдерживать ежедневную ненависть Мегу ничто, по сравнению с необходимостью жить после ее смерти…

Выдав эту странную и немного поэтичную речь, доктор взял пистолет и направился в приемную ожидать незваных гостей. Том же, устало вздохнув, упал на пол рядом с кушеткой, ожидая, когда очнется Мегу. Ей предстояло узнать много неприятных новостей по возвращении в мир живых.

«Поэтому не просыпайся пока, Мегу» - шептал про себя Том. – «Отдохни еще немного в мире, где нет киборгов и Ямы. Отдохни, тебе понадобятся силы...»

*Саркс392. Яма.*

*3114 – 11. 03:24.*

Доктор Росс недолго находился в приемной. Что-то заставило его выйти в подъезд, какое-то шестое чувство буквально вытолкнуло мужчину за дверь квартиры. От темноты под лестницей отделилась фигура маленькой девочки и двинулась навстречу Россу. Доктор скривился, заметив темно-бардовые выжженные полосы на лице ребенка. Таковыми они казались любому, незнакомому с родом Кона. Росс намеренно, не скрывая презрения, называл их «Кона», хотя прекрасно знал, что это значит для некогда великого народа.

- Ты ведь здесь не для того, чтобы попрощаться? – мрачно спросил доктор, оглядывая старую знакомую, ничуть не изменившуюся за прошедшие десятки лет.

- Меня здесь нет, - растянув рот в улыбке, тихо произнесла девочка. Только ее глаза не улыбались. Такие старые, уставшие глаза мало у кого можно встретить. Они пугали Росса.

- Я знаю, - еще сильнее скривился доктор и отвернулся, не в силах смотреть на довольное, даже ехидное выражение лица ребенка. Такое выражение не подходило маленькой девочке. Слишком явный контраст между ее разумом и внешностью всегда раздражал Росса. Ему следовало обращаться к ней на «вы». Как забавно это бы выглядело в глазах прохожих…

- То, что ты чувствуешь, истинно. Ветвь разделилась и направилась по нужному пути.

- То-то у меня желудок переворачивается… - недовольно буркнул мужчина, не сводя глаз с двери клиники. Он прекрасно понимал, что означали слова девочки. Мегу выживет. Это необходимо для реализации определенной версии событий… в угоду Кона. Росса все больше раздражало то, как легко они подстраивают вселенную под себя, как манипулируют созданиями по всей галактике, чтобы получить необходимые условия, для событий, которые, по их мнению, должны привести к нужному исходу. Вот только будет ли этот исход удовлетворителен для человечества? Или только для Кона? Доктор не знал ответа и с каждым прожитым годом все яснее осознавал, что, скорее всего, никогда не узнает. Незнание Росс ненавидел больше всего на свете.

- Что-то еще? – грубо бросил мужчина, взглянув на посланницу, наблюдавшую за ним с умиротворенным выражением лица. Девочка не обиделась.

- Твой выбор верен.

- Вы ведь осознаете, что говоря это, только заставляете меня отказаться от него? – не удержался Росс. В тот момент он обращался скорее ко вселенной, чем конкретно к посланнице.

- Ты не можешь отказаться, - совершенно спокойно возразила девочка.

- В этой ветви?

- В любой. Ему нужны эти знания, чтобы выжить, чтобы помочь Мегу. Он один из многочисленных элементов, необходимых для победы. Ты ведь хочешь, чтобы эта война, наконец, закончилась…

- Да, - прошептал Росс, коснувшись рукой двери, а затем, намного громче добавил: - а чего хотите вы?

Ответа не было. Маленькая девочка исчезла.

*12:15.*

Мегу приходила в сознание несколько раз за ночь. Остановив внутреннее кровотечение, нано-роботы трудились над восстановлением ее легкого и ребер. Когда стало ясно, что поиски Ящериц обошли маленькую клинику, доктор вернулся в кабинет и сменил Тома, заставив беспокоящегося, выбившегося из сил парня немного поспать. Росс наблюдал за мониторами. Он мог представить реакцию Мегу, когда она очнется, а так же мог привести сразу несколько разумных причин, по которым вынужден был поступить именно так. Доктор не собирался предоставлять этот список девушке, просто ему нужно было оправдать подобную операцию для самого себя. К полудню Том проснулся, а доктор продолжал сидеть на том же месте, задумчиво уставившись к экран.

- Это нормально, что она так долго не приходит в сознание? – зевая, спросил Том. Он только умылся, но глаза еще болели и плохо открывались. Лицо Росса расплывалось, как и протянутая к парню рука с кружкой кофе.

- Я подал сигнал через модуль, так что она не проснется еще часа три точно, - быстро заговорил доктор, убедившись, что Том не уронит чашку. - Пусть отдохнет, телу необходимо восстановиться. А с учетом того, что она не спала нормально последние несколько ночей - тем более.

- Вы принудительно вырубили ее с помощью модуля? Это возможно? – резко вскинув голову, удивленно протянул парень. Его взгляд метался от тела Мегу к мониторам и доктору.

Росс неопределенно дернул плечами.

- Только при прямом подключении.

- И вы хотите сказать, что любого киборга можно вот так же вырубить, если подключиться к нему? – пораженно воскликнул Том, невольно повышая тембр голоса. Кофе плескался в кружке, грозясь вылиться на пол.

- Нет, - доктор мотнул головой и недовольно поджал губы, не желая продолжать тему, и все же через силу добавил: - это специальная модификация, которую я сделал для ее модуля. Мегу часто недосыпает, испытывая организм на прочность. Модуль реагирует на неблаготворные изменения и вызывает у нее головную боль. Мегу считает, что это проблема модуля, а не ее тела, приходит ко мне, я подключаю ее и заставляю поспать. Организм восстанавливается, а она думает, что это все мои волшебные компьютеры.

Не удержавшись, Росс довольно усмехнулся, хотя в его изнуренном состоянии это вышло довольно жалко. Том медленно потягивал горячий кофе и переводил взгляд с доктора на его подопечную, не зная, что и думать.

- Она бы убила вас за это, - наконец выдал парень, вспоминая взрывной характер Мегу. И в то же время он понимал, что как бы девушка ни кричала о ненависти к Россу, она не может окончательно от него отвернуться.

- Ей нужна моя помощь, - устало произнес доктор, неловко ерзая на стуле. Его тело затекло и ныло, но Росс не собирался покидать пост. – Однажды, спустя полвека, меня уже не будет, и может она вспомнит все, что здесь происходило, и поймет: что бы я ни делал, все только ради нее…

- Почему вы так заботитесь о ней?

Этот вопрос невольно вырвался из горла Тома. Он давно сидел в голове парня, ожидая нужного момента, но Том не считал себя тем человеком, у которого есть право задавать подобные вопросы. Доктор молчал, вглядываясь в бледное лицо измученной девушки. По его глазам невозможно было прочитать ни одной эмоции, но Тому казалось, что внутри этого странного человека кипела целая буря чувств.

И все же почему?

Росс так и не ответил. Мысли роились в голове Тома, не позволяя сосредоточиться. Когда он пытался собрать их в ряд, то те, как легкие длинные полоски ткани на ветру, развевались, цепляясь друг за друга и заслоняя собой прочие. Было что-то важное, что парень хотел спросить, что-то, что смутило его в словах доктора и заставило как следует задуматься, однако вместо этого с нетерпеливого языка Тома слетел другой вопрос:

- Я никогда не задумывался, - нахмурившись, парень перевел взгляд с тела девушки на сидящего на стуле рядом доктора. – Какой у Мегу ранг? Я про преступный ранг. Я знал, что он у нее есть, но никогда не спрашивал. А ночью… Ящерицы ведь убивают третий и выше, а тот киборг выбрал Мегу, а не парня, значит ее ранг выше, чем у него. Значит…

- …четвертый, - закончил за Тома доктор. – У нее четвертый ранг.

Про себя Том стал прокручивать в голове все, что знал о системе преступлений против киборгов. Первый ранг их не интересовал, к нему относились преступления людей против людей. Второй – воровство у киборгов и еще, кажется, беглые рабы. Третий – пираты, те, кто состоят в группировках против власти империи. Четвертый – беглые киборги и убийцы. Некоторых убийц киборгов относят к третьему рангу, наиболее опасные попадают в четвертый. Самый малочисленный – пятый ранг. Таких пристреливают даже обычные киборги, не то, что Ящерицы. Понятие пятого ранга достаточно размыто. Туда относят каких-то Кона, про которых Том слышал, но не знал, кто это, разработчиков оружия, особо опасных людей, чьи знания могут уничтожить империю киборгов. Вот и все, что смог вспомнить Том.

Четвертый ранг.

- Это потому, что она считается беглым киборгом?

- Частично, - вновь скривился доктор, скрещивая руки на груди в некотором подобии защитного жеста. Возможно, не чувствуй он себя обязанным перед Томом, то ни за что не стал бы отвечать на неприятные многочисленные вопросы, разрывавшие голову парня.

- Что значит частично? – допытывался Том, чувствуя, что подобрался к чему-то интересному. Росс тяжело вздохнул, признавая поражение.

- Ты ведь знаешь, что киборги судят за пособничество. За помощь преступнику тебе дается ранг на позицию ниже, чем у самого преступника. Не считая тех, у кого третий. То есть помогая третьему рангу, ты сам получаешь такой же. Ящерица тут же тебя убьет. Однако помогая четвертому, ты все равно получаешь третий. Если бы вчера кто-то заметил, как ты спасаешь Мегу, то ты бы оказался в преступной базе. Мои поздравления с новым статусом преступника третьего ранга.

Том вздрогнул от резких, сочащихся сарказмом слов, но ничего не произнес, однако и доктор почему-то молчал. Медленно перебирая в голове все, что услышал, Том начал осознавать, куда клонит доктор Росс. Бросив быстрый взгляд на лежащую без сознания Мегу, Том судорожно выдохнул.

- Она помогла пятому рангу, да? Беглый киборг, пособник пятого ранга, поэтому у нее четвертый. Но кому...? – размышляя вслух, Том поворачивал голову в сторону доктора. На последних словах его глаза встретились с твердым, немного пугающим пронзительным взглядом стальных глаз Росса. Осознание пришло мгновенно. Том даже невольно сделал шаг назад, поражаясь столь простой и ужасающей истине.

- Откуда у вас пятый ранг? – сдвинув брови к переносице, почти отчаянно прошептал парень, пытаясь представить этого жилистого, тощего мужчину в роли самого страшного врага кибер-империи. И не мог.

- Не дорос ты еще до таких историй, - мрачно выговорил Росс.

На мгновение в груди Тома всколыхнулось раздражение и желание защитить свои двадцать четыре года жизни, однако подумав, парень понял, что доктор имел в виду не возраст, а недостаток доверия. Удивительно хотя бы то, что Росс позволил Тому узнать так много и себе и Мегу, продолжать допрос парень просто не имел права.

Последующие три часа они провели в тяжелом молчании, ожидая пробуждения Мегу. Ее первый, слабый стон, заставил всколыхнуться задремавшего доктора и, просматривающего по телефону новости Ямы, Тома. Со второй попытки Росс смог подняться со стула. Подойдя к кушетке, доктор бросил беглый взгляд на девушку и тут же перевел его на монитор старого компьютера, проверяя показатели, состояние модуля и не осталось ли в ее организме нано-роботов. Доза оказалась точной. Все серебряные жучки закончили работу и навсегда застыли, как часть организма Мегу.

- Скажи сразу, - закашлявшись, выдавила девушка не открывая глаз. Она ясно чувствовала электроды на висках и слишком хорошо знала, чего ждать от знакомого ощущения. – Насколько я теперь…киброг…

Запекшаяся кровь и отсутствие слюны превратили рот Мегу в сухую пустыню, едва позволявшую произносить слова. Том тут же подлетел со стаканом воды, хотя девушка еще не готова была открыть глаза и сесть. Вначале она хотела узнать правду.

- Модуль в порядке, как и твои внутренности, - спокойно заметил Росс, - хотя не похоже, что тебя это волнует. Из-за пули схлопнулось правое легкое, его пришлось полностью заменить. Ты ведь хочешь вернуться к работе на своем драгоценном торговом корабле? Проведи я обычную операцию, которая, к слову, невозможна без ассистентов, с космосом ты бы попрощалась. Но я не жду «спасибо». Сейчас ты киборг на чуть больше, чем двадцать процентов и они не стоят этого измученного тона.

Девушка с раздражением распахнула глаза и тут же зажмурилась от яркого света, ударившего в них. Том помог ей сесть и передал стакан. Полностью восстановившись, Мегу не чувствовала боли, усталости или дискомфорта. Собственно, она ощущала себя как-никогда бодрой и здоровой. Дождь смыл краску с ее лица, а то, что осталось, вместе с кровью вытер ночью Росс. Бросив взгляд на монитор компьютера, девушка поняла что уже три часа дня. Почти двенадцать часов. Прошло почти двенадцать часов, а ей еще столько нужно сделать!

Проглотив всю воду, Мегу сжала стакан в руках, опустив голову и прикасаясь лбом к коленкам. Сира ушла. Исчезла навсегда из ее жизни. Мегу никогда не приходилось жаловаться на отсутствие друзей – она знала большую часть Ямы, но Том и Сира были самыми близкими. Том… Вскинув голову, девушка решилась посмотреть на соседа, обеспокоенно рассматривавшего ее со стороны. Возможно Том боялся вспышки гнева, ведь он невольно стал участником ее кибернизации, но Мегу не чувствовала ненависти. Не к нему. Она помнила, как парень подхватил ее на руки, там, в темном здании, где еще могли находиться киборги, а со всех сторон слышались крики, рев серены и шум дождя. Он тоже мог умереть там из-за нее…

- Спасибо, - прошептала Мегу, кашлянув, чтобы прочистить горло. Девушка видела, как расслабил напряженные мышцы Том, и, едва заметно улыбнувшись, опустила голову, чтобы не выдать одолевавших ее мыслей. Том стал для нее больше, чем соседом или другом. Он был одним из столпов, на котором держался ее мир. Куда бы ни уезжала Мегу, чем бы она ни занималась, девушка всегда знала, что может вернуться в Яму и найти Тома. Неизменного Тома, который будет улыбаться, смеяться и радоваться встрече так же, как и она. Который поможет в трудной ситуации и останется на ее стороне, несмотря на то, что она уже на двадцать с лишним процентом киборг.

Мегу соскочила с кушетки и на подгибающихся ногах доползла до душа. Она успела услышать, как доктор отправил Тома за продуктами, прежде, чем включила воду. Маленькая, неудобная душевая с шумом закрыла прозрачную дверь за спиной девушки. Через несколько секунд появилась вода. Она лилась из тонких отверстий в крыше кабинки и была скорее похожа на дождь, чем на душ. Несмотря на то, что сжатые вакуумные заряды причиняют больше внутреннего вреда, чем внешнего, майка оказалась безнадежно испорчена, а любимые темно-фиолетовые кожаные брюки Мегу могли выдержать еще только одну поездку.

Повернувшись к зеркалу внутри кабинки, девушка стала рассматривать себя, пытаясь найти хоть какие-то видимые отличия. Она осторожно прикоснулась к ребрам, нащупав едва заметный след от пули, превратившийся теперь в маленький шрам, сжавшийся внутрь. Некоторые раны все еще приходится зашивать, но самые маленькие можно закрыть специальным медицинским инструментом. Он не наращивает ткани, а скорее стягивает те, что есть у тебя. Чаще всего их используют при пулевых ранениях, потому что округлые повреждения стягиваются наиболее аккуратно. Надавив на ребра, Мегу не почувствовала разницы. Это пугало ее. Где та грань, после которой уже нельзя вернуться? Девушке хотелось думать: «Это только двадцать процентов, только легкое, часть черепа и несколько ребер». Однако Мегу гнала такие мысли. Размышляя в подобном ключе можно однажды заглянуть в зеркало и обнаружить там лишь металлическую оболочку человека. Кибер-технологии не просто меняют тела, они проникают в сознание, заставляют думать, что так все и должно быть, что нет ничего плохого в подобных изменениях.

Вздрогнув, Мегу закрыла глаза. Вода вдруг показалась холодной. Смыв с себя остатки крови и грязи, девушка поспешила выбраться из кабинки в относительное тепло комнаты. Завернувшись в широкое длинное полотенце, Мегу подхватила сброшенные на пол вещи, из которых при этом вылетела ключ-карта от квартиры, и, неловко крутясь в узком пространстве комнаты, боком вытолкнула дверь, вываливаясь в коридор. В этот же момент послышался голос вернувшегося Тома. Справа от двери из кабинета коридор упирался в кладовую, оттуда по порядку шли ванная комната, кухня и спальня. Мегу уверенно двинулась к последней, оставляя на полу мокрые следы. Доктор что-то ответил парню, она узнала голос, но слов не разобрала. Мегу уже проходила кухню, когда дверь из кабинета приоткрылась, и в коридор влетел Том с тканевой сумкой из магазина. Удивленный взгляд парня впился в лицо Мегу, а затем продолжил следовать вниз, осматривая девушку с головы до ног. В узком коридоре, где мог проходить лишь один человек за раз, ей было просто некуда деться от столь внимательного взгляда. Когда глаза Тома, сделав полный обход, вернулись к лицу девушки, она, не выдержав, рявкнула:

- Закончил?!

И, не дожидаясь ответа, отпихнула все еще удивленного Тома, который едва успел ухватиться за дверной косяк, чтобы не полететь на пол кабинета. Доктор Росс на мгновение поднял голову, отвлекаясь от экрана компьютера на непривычный шум, а затем, почти мгновенно потеряв интерес, опустил ее обратно. Мегу скрылась в спальне с твердым намерением найти какую-нибудь одежду. Здесь хранилась так же ее служебная форма. Небрежно брошенная поверх прочих вещей толстовка теперь была аккуратно сложена. Скривившись, от педантичности доктора или от собственной неряшливости, Мегу потянулась к синей футболке с рисунком космического корабля и, чтобы скрыть это убожество, тут же накинула поверх широкую толстовку. Расстроенно оценив состояние брюк, девушка покрутила головой в поисках альтернативы. Спасение пришло в виде старых, слишком больших для нее, пижамных штанов Росса.

Глубоко вздохнув, Мегу пообещала себе, что никогда больше не будет впадать в подобную степень отчаяния и обязательно купит себе запасную пару брюк. Представив все возможные шутки Тома, девушка решительно натянула штаны, утягивая резинку на поясе. Она переживет этот обед, а к вечеру сядет на поезд и уедет в Пошис. Довольная собственными размышлениями, Мегу подхватила брюки, чтобы закинуть их в стирку и майку, чтобы закинуть ее в мусорку. Стоило девушке появиться на кухне, как клинику сотряс взрыв громкого смеха. Даже доктор невольно улыбнулся нелепому виду подопечной.

- Держите свое мнение при себе, - сурово объявила Мегу, стреляя глазами то на одного то на другого. Доктор отнесся к этому предупреждению более спокойно, чем Том, которого накрыла новая волна смеха, сдерживаемая лишь прижатой ко рту ладонью. Нахмурившись, Мегу села на стул, посылая мысленный сигнал плоскому экрану, установленному над кухонными тумбочками. Кибер-модуль позволял ей дистанционно управлять мелкой электроникой, но так как у самой Мегу дома ничего такого не было, этой способностью она почти никогда не пользовалась. Бросив равнодушный взгляд на телевизор, доктор продолжил резать мясо. Недостатка в еде жители Ямы никогда не испытывали. С учетом количества нелегальной продукции, проходящей через город, здесь всегда можно было купить все для идеального стола по сходной цене.

Сбросив мясо в кастрюлю, Росс залил воду и поставил в нагреватель, определив температуру на сто градусов Цельсия. Через минуту вода закипела, доктор добавил сухие смеси с овощами и приправами, которые мгновенно растворились и приняли нормальный вид. Том чувствовал себя несколько неловко, обедая в клинике - он никогда не задерживался здесь так надолго. Мегу же пыталась разобрать слова репортера из новостей за шумом нагревателя и стуком ставящихся на стол тарелок.

Ни слова о Яме или Ящерицах. Несколько сообщений о нападениях пиратов на торговые суда, просьба компаний не пренебрегать безопасностью и следить за ситуацией на космических путях. Мегу едва сдержала усмешку. Уж чего-чего, а пиратов их посудине опасаться не стоит. Выключив экран, по которому стали показывать рекламу нового модуля, девушка перевела внимание на еду. Горячий суп приятно заполнил пустоту в желудке. Ели они молча, эффективно работая ложками. Суп Мегу могла попробовать только у доктора – сама никогда не готовила. Изначально – не видела в этом смысла, а потом стала лениться.

- Во сколько поезд? – собирая тарелки, первым нарушил тишину доктор.

- В шесть с чем-то, - махнув рукой, небрежно бросила Мегу. Ближайшие полтора часа она не хотела даже шевелиться. По телу разливалось тепло. Обычно в это время она собирала сумку. Каждому члену экипажа разрешалось взять не больше одной сумки вещей, вес которой проверялся перед посадкой. Никакой еды, никаких жидкостей и, конечно же, вредных вещей. Курильщики оставались за бортом. Обычно Мегу убирала в сумку форму, чтобы не таскаться в ней ближайшие сутки по общественному транспорту. В этот раз, за неимением одежды выше пояса, придется воспользоваться фирменной. Запасная форма всегда оставалась на борту. Одна на человеке, другая в стирке и так по кругу пока не закончится поездка. Никакого выбора, никаких цветов кроме черного. За многие месяцы в космосе Мегу настолько привыкала к мрачной форме, что возвращаясь в Яму чувствовала себя неуютно в одежде других цветов. Сейчас же, за блаженную неделю отдыха, пропитавшись атмосферой города, девушка с сожалением думала о фиолетовых кожаных брюках, которые останутся на планете, когда она улетит.

Тут Том подскочил, аккуратно приставляя стул к столу.

- Я приду тебя проводить, а пока надо ещё кое-что сделать. Спасибо за еду.

Быстро выговаривая слова, парень двигался к двери и вылетел за нее, как пуля. Мегу с Россом невольно переглянулись и мысленно пожали плечами. Странностей у Тома было ровно столько же, сколько и у других жителей Ямы. Его, обычно дружелюбное настроение, менялось в одно мгновение и никогда не понятно, чем вызваны эти перемены. Парень мог спокойно заниматься каким-то делом, а потом вдруг подскочить и побежать в неизвестном направлении. Когда дело касалось механики, он на удивление легко сосредотачивался, однако в остальное время был несколько рассеянным, словно не знал, куда себя деть. В целом, Том никак не производил впечатления профессионала, поэтому Мегу не удивилась, что ему не дали работу.

«Бедняга Том, чинить ему чужую технику до конца жизни» - со вздохом подумала девушка, но огорчения не чувствовала. Ее эгоистичная часть была рада, что парень всегда будет оставаться там, где она сможет с ним видеться.

Пока Мегу размышляла о неопределённом будущем, доктор Росс бодро направился в кабинет. Он, конечно, услышал бы появление нового клиента, и все же хотел быть уверен, что никого не упустит. На всю Яму он был единственным специалистом высокого класса. И хотя это не афишировалось, люди чувствовали разницу между Россом и прочими врачами в городе, бизнес которых оказался кардинально подорван после появления доктора. Усаживаясь за компьютер, на котором еще сохранились последние данные модуля Мегу, Росс думал о сбежавшем так внезапно парне. Модуль доктор проверил еще ночью. Прошло уже двадцать лет, а тот оставался стабильным – новейшая разработка на момент установки, а сейчас его назвали бы хламом. Может и назвали бы, но Росс старался проводить обновления и не переставал экспериментировать, добавляя свои детали при каждом возвращении Мегу. На данный момент ее модуль был уникальным.

Том… Доктор отчаянно пытался вспомнить, что он знал об этом парне из соседнего дома. Хороший механик, пытающийся выбраться из Ямы. Оставаясь скептиком, Росс не мог позволить себе думать о мальчике, как о специалисте, ведь ему всего двадцать четыре года. Тяжело адекватно оценивать качества человека, которого почти не знаешь. Тем не менее, Том неплохо ладит с Мегу, а это чего-то да стоит. И знает про модуль… эта деталь больше всего волновала доктора. Ночью парень действовал достаточно быстро и уверенно, хотя явно сильно волновался, а утром показал, что умеет думать. Механик. Какого уровня? У механиков в Яме не было доступа к кибер технологиям, но если у парня талант, то грех его не использовать, а чтобы научиться всему у них достаточно времени. Довольно улыбнувшись, Росс перевел взгляд на экран и вернулся в реальность. Есть еще очень много незаконченных дел…

Тем временем Том быстро долетел до своего подъезда и через ступеньку вбежал на третий этаж. Он отчаянно рыскал по карманам в поисках ключ-карты. Том был уверен, что положил ее во внутренний карман куртки, но та почему-то оказалась в нижнем закрытом кармане широких штанов. С сомнением разглядывая карту, парень покачал головой и открыл дверь. Как только она захлопнулась за его спиной из помещения слева вылетел маленький робот на колесиках. Его тело долго вращалось, вокруг собственной оси прежде, чем смогло выровняться.

- Добро. Пожа-ааа-ловать, - проскрипел робот, заикаясь на гласных. Том, не снимая обуви двинулся по комнате, пытаясь наступать на самые свободные участки пола, которых было не так уж много. Голос робота заставил парня нахмуриться.

- Ты специально или опять заедает на гласных?

- Спе-еее-циааа-льно? – подражая вопросительным интонациям человеческой речи, повторил робот, обрабатывая незнакомое слово. Его словарный запас был не велик, но Кобри существовал только чтобы скрашивать жизнь Тома и парень занимался им в свободное время, как мог.

- Я исправлю, Кобри, только попозже вечером, - отвлекшись на какие-то другие мысли, медленно проговорил Том, бегая глазами по комнате. Подсознательно он что-то искал, но уже забыл что. Взгляд рассеянно скользил по разбросанным предметам, сливавшимся в одно большое пятно. Наконец Том вспомнил, что хотел забрать. Однако в образовавшемся бардаке найти маленькую вещь казалось непосильной задачей.

- Корби, ты видел ключ?

- Клю-уу-ч? – крутанувшись один раз вокруг своей оси непонимающе спросил робот.

- Да ключ. Такой круглый, плоский, диаметром в сантиметра полтора с зазубренными краями? – Том восстанавливал в голове картинку, не беспокоясь, что из-за порядка слов и быстрой разговорной речи робот может не понять, чего от него хотят. Спокойное течение мыслей парня начало принимать опасный оборот. Спустя минуту Том уже бегал по комнатам, круша все на своем пути, пиная куски железа, попадавшиеся под ноги, сметая на пол вещи с полок и столов и яростно скрипя зубами. Выдохшись, он упал на ближайший освободившийся стул и бегло осмотрел помещение. Теория Тома состояла в том, что найти что-либо в хаосе можно лишь устроив еще больший хаос, по сравнению с которым изначальный беспорядок покажется лишь пылинками на ветру. По сей день теория работала безотказно. Меняя положение вещей, Том невольно замечал то, что упускал раньше. Вот и сейчас парень уверенно впился глазами в раскачивающийся подобно маятнику маленький кругляшек на бронзовой цепочке. Он свисал, зацепившись замочком за край полки и отчаянно пытался сорваться.

Уверенно перемещаясь между горами различных предметов, Том подхватил ключ и вернулся на стул, казавшимся единственным безопасным островком.

- Клю-уу-ч! – завопил Корби, подняв округлую часть тела, которую можно было бы принять за руку, и, указывая ею на маленький предмет, зажатый между большим и средним пальцами Тома. Парень не обратил внимания на восклицание робота. В его голове крутились слова маленькой девочки с улиц Пошиса. Она была бедно одетой и очень грязной, измазанные в чем-то черном лицо и руки, но глаза… Они не погасли, как у прочих нищих, доживавших свои дни в проходах между домами. Ее глаза были затуманены и все же смотрели уверенно. Это напугало Тома не меньше, чем слова странной девочки-бродяжки.

«Отдай то, что пытаешься скрыть, той, что тебе дороже всех» - загадочно произнесла девочка, а затем развернулась и убежала, мгновенно растворившись в толпе. Том вел достаточно честный образ жизни, насколько это вообще возможно для Ямы. Среди его секретов, был один, который парень не мог доверить никому. Это произошло чуть больше года назад. Том был в Пошисе, шел по улице, когда кто-то толкнул его. От неожиданности парень налетел на мужчину, спешившего куда-то с кипой бумаг. Листы разлетелись по всей улице. Испугавшийся собственной неловкости, Том, извиняясь, бросился помогать незнакомцу, невольно разглядывая схемы и пометки на бумаге. Когда все было собрано, парень не удержался, чтобы не заметить, что алгоритм, во многих местах можно построить намного проще, чтобы ускорить работу программы. Мужчина взглянул на него, подумал и предложил помочь. Не за так, а в тот момент Тому отказала уже не первая мастерская, так что парень быстро схватился за представленную возможность. Прошло несколько месяцев. Том и Гарольд на удивление легко сошлись и даже подружились. Гарольд прилетел на Саркс с планеты под названием Чиами. Она находилась сразу за ближним горизонтом Саркса. Когда Том, со смехом спросил, что ученый забыл в подобном месте, тот лишь загадочно пожал плечами и сказал что-то в роде: «Мне подсказали звезды», а затем уже более бодро добавил, что не жалеет, ведь встретил Тома. Вместе они смогли закончить разработку Ключа – маленького устройства, внешне ничем не привлекательного, однако способного взломать любой электронный замок. В планах друзей стояла задача усовершенствовать его так, чтобы открывать даже закодированные кибер-замки. Все шло отлично, пока однажды Том не обнаружил, что стоит посреди мастерской с поднятыми вверх руками и смотрит в направленное на него дуло пистолета. Гарольд много болтал. У него не было денег, чтобы сразу заплатить Тому обещанное. Все сбережения ушли на разработку ключа и оплату мастерской. У него была назначена встреча с людьми, готовыми заплатить за разработку, но Гарольд слишком много лет в жизни потратил на составление идеального алгоритма, чтобы делиться доходом с «мальчишкой, в последний момент влезшим и желающим приписать себе почести». Когда же Том, по-настоящему испугавшись, дрожащим голосом пообещал уйти, ничего не делать и забыть о ключе, Гарольд неожиданно выстрелил. Эмоции Тома вышли из-под контроля. Вместо того, чтобы броситься к двери, парень кинулся на человека, которого считал другом и у которого многому научился. Он бросился на него с яростью раненого зверя, в попытке отобрать пистолет. Гарольд растерялся, не ожидая такой проворности от внешне слабого и пассивного Тома. После короткой драки парень застрелил мужчину, забрал ключ и, ничего не соображая, шатаясь покинул помещение. Том сразу же вернулся домой, зная, что если и есть идеальное место, чтобы залечь на дно, то это Яма.

Прошло десять месяцев. Почти год. Том с ужасом возвращался в Пошис, ожидая, что его схватят сразу после сошествия с поезда, но никому не было дела до дрожащего одинокого парня, замершего на пироне. Работу Том так и не получил, встретился со странной девочкой, проверил не висит ли его фото у полицейских участков и, вздохнув с облегчением, вернулся домой. На время парень забыл о маленькой предсказательнице, однако ночью, увидев Мегу у арены… что-то дернулось в нем.

И вот, держа ключ дрожащими руками, Том думал, что ему делать со всей этой ситуацией. Ему не сложно было отдать полученную кровавым путем вещицу. Никто не знал о ней, значит вреда Мегу ключ принести не может. И все же было что-то неприятное в ощущении, что кто-то заранее определил твою судьбу. Возможно, сомнения Тома были вызваны именно этим навязанным мнением. Взглянув на часы на руке, парень впервые заметил, что поцарапал циферблат, пока спасал Мегу. Может дело не в нем, не в том, что ему будет безопаснее избавиться от ключа. Может он просто нужен Мегу…

Вздохнув, Том снова взглянул на часы, потому что в первый раз не запомнил время, а затем стал раскидывать вещи с пола по кучкам, освобождая небольшой коридор, чтобы Корби мог спокойно передвигаться по нему во время отсутствия парня и не застрять где-нибудь. Когда дело было сделано, Том осмотрелся, нащупал ключ в кармане куртки и вышел из квартиры, думая о том, чем займется после того, как проводит Мегу.

Девушку он нашел в квартире доктора. Мегу натянула свои любимые брюки, которые успела почистить и фирменную футболку, спрятав эмблему MCB на груди под курткой. Ее сумка с оставшейся частью формы, предметами гигиены и небольшим планшетным компьютером уже стояла в приёмной, ожидая хозяйку.

- …если из-за модуля начнутся головные боли, прими вот это, - говорил Росс, когда Том появился в кабинете. Мегу нетерпеливо кивала, желая поскорее отделаться от чрезмерной опеки доктора. Забрав баночку с каким-то порошком, девушка прошествовала к двери, чтобы убрать ее в сумку. Помня рассказ доктора о том, *почему* у Мегу болит голова, Том не мог не нахмуриться.

«Снотворное» - одними губами пояснил доктор и, отвернувшись, словно ничего не было, двинулся в кухню, засунув руки в карманы халата. К моменту, когда Мегу была готова выходить, у Росса в руках уже находилась новая большая кружка со свежезаваренным черным кофе. Том невольно скривился, подумав, что доктор всего на тридцать процентов состоит из воды, а на оставшиеся сорок из кофеина.

- Я дам знать, если найду место, где захочу остановиться, - надевая ботинки, бросила Мегу, даже не поднимая взгляда на Росса. Что-то мелькнуло в его глазах, так быстро, что Том не успел понять значения этого чувства. Доктор ничего не ответил. Возможно, если бы Мегу на него взглянула, то увидела бы какой-нибудь жест, но девушка, зашнуровавшись, подхватила сумку и быстро вышла за дверь.

Том, неловко помявшись несколько секунд, кивнул Россу в знак прощания и бросился за девушкой, чувствуя себя ужасно неудобно. Он всегда знал, что Мегу не особо любит доктора, однако не ожидал подобного пренебрежения по отношению к человеку, который ее вырастил. Возможно на парня так повлияли ночные слова Росса. Том не сомневался, что доктор любит девушку и беспокоиться за нее, как никакой другой человек во вселенной. И все же Мегу этого не замечает. Или отказывается замечать. Тому, выросшему в нормальной, полноценной семье, было сложно понять ее чувства.

Днем город выглядит несколько иначе. На улицах больше людей, хотя серое небо, затянутое мрачными тучами, продолжает грозиться дождем. Такие вот сухие перерывы – настоящая редкость и длятся максимум несколько часов. Судя по тому, как через пятнадцать минут после выхода из дома Тома и Мегу, начало понемногу моросить, этот перерыв не собирался быть долгим. К моменту, как парень и девушка добрались до станции, с неба уже вовсю поливало. Скользкие ступеньки опасно пошатывались под ногами Тома, заставляя его нервничать, в то время как Мегу уверенно двигалась вперед, словно не замечая опасной шаткости конструкции. Достигнув высоты трехэтажного дома, парень и девушка сели в лифт, который медленно, скрипя, довез их до станции, находящейся выше пятидесяти метров над землей. Холодный ветер заставил Мегу накинуть на голову капюшон. Взглянув в сторону, откуда должен был прилететь поезд, Мегу поежилась и скрестила руки на груди, бросая сумку на пол перед собой.

- Я хотел отдать тебе кое-что, - неожиданно вспомнив о ключе, быстро заговорил Том, поворачиваясь к девушке. Она удивленно уставилась на него, ведь друг часто провожал ее на поезд, но никогда ничего не дарил. Неловко шаря по карманам, Том долго пытался найти ключ. Он был уверен, что положил его в карман штанов, а тот, почему-то оказался в куртке. Нахмурившись, парень долго всматривался в зазубренный по краям кругляшек, прежде чем заметил нетерпеливое выражение лица Мегу. Нервно дернувшись, Том за цепочку протянул девушке ключ, напоминающий простой медальон.

- Он откроет любой электронный замок.

- Считаешь, мне это необходимо? – невольно усмехнувшись, спросила Мегу, принимая дар. Том как-то странно на нее посмотрел. Мегу имела в виду модуль, позволяющий просчитывать большинство кодов, однако поведение парня заставило ее задуматься, что дело в чем-то другом.

- Спасибо, - улыбнувшись, произнесла девушка и сразу же надела медальон, спрятав его под футболку. Благо такого рода предметы разрешалось брать на корабль. Том радостно улыбнулся, сверкая глазами, как довольный маленький ребенок.

«Он никогда не вырастет» - невольно подумала Мегу. Через несколько минут вдалеке появился раскачивающийся из стороны в сторону поезд, уверенно мчащийся к пирону. Промелькнув мимо пары он резко затормозил, выпуская по сторонам облака пара, на время полностью скрывшие станцию из поля зрения. В каждом вагоне с грохотом раздвинулись серые двери. Было слышно, как внутри механический голос оповещает название станции.

Быстро подхватив сумку, девушка повернулась к Тому и, обняв его одной рукой за шею, прижалась холодными губами к теплым губам парня в прощальном поцелуе. Этот нежный жест был скорее дружеским, чем чувственным и все же Мегу не могла не заметить отклика, который он в ней вызвал.

- Прощай, - с улыбкой шепнула девушка, оторвавшись от губ Тома.

- До встречи, - с надеждой ответил парень, и в его улыбке скрывалась печаль.

Махнув рукой уже у самой двери вагона, девушка приложила штрих-код билета к электронному считывателю. Когда тот одобрительно пискнул, спала дополнительная защитная завеса в проеме и Мегу смогла войти. Она уже двигалась к своей каюте, когда двери с грохотом захлопнулись и поезд рывком дернулся, стремительно набирая скорость. Мегу пошатнулась, вынужденная схватиться за стену, чтобы не упасть, а затем, когда движение выровнялась, продолжила путь к каюте. Капли дождя били по окнам, хотя вскоре поезд должен был выехать из территорию Ямы, а значит и погода улучшится. Одна мысль об этом одновременно и радовала и печалила Мегу.

Приложив штрих-код к табло у двери каюты, девушка подождала одобрительного писка, после которого дверь с шипением отошла в стену. Втиснувшись в каюту, Мегу скинула на одну из коек сумку и мокрую куртку, а сама упала на другую. Не так уж много людей путешествуют на поездах и совсем мало по этому маршруту, поэтому девушка могла не волноваться, что занимает чье-то место. Достав из сумки планшет, Мегу зевнула и, подтянув подушку под голову, развалилась на кровати, листая список книг. Девушка многое знала о самых разных народах и расах, населяющих космос, хотя сама встречалась с единицами, ведь в основном имела дело с людьми. Впервые услышав, что к пятому рангу преступников относят беглых Кона, Мегу не поняла, кто это. Она долгое время думала, что Кона – обозначение для определенного типа людей, что недалеко от правды. Немного покопавшись, девушка узнала, что Кона означает «Раб». Но это не просто рабы, которых сотнями перекупают и перевозят с планеты на планету. Кона – целый народ, полностью порабощенный. Из всех источников, к которым имела доступ, Мегу выяснила, что когда-то тот народ вступил в войну с киборгами, противясь их власти. Киборги победили и в назидание прочим полностью уничтожили планету Кона, вместе с почти всем ее населением. Младшие же поколения народа были отданы в рабство и с тех пор не имеют никаких прав.

«Вот, что случается с теми, кто перечит киборгам» - мрачно подумала тогда Мегу. На время она отложила эту тему, а затем вновь увлеклась, пытаясь найти хоть какие-то данные о порабощенном народе. Самое странное, что не было ничего. Языки, культура, история – вообще ничего, что бы действительно доказывало существование планеты Кона. Не сохранилось ни ее название, ни даже настоящее имя народа. Их словно всегда знали только как Кона. Только как рабов. Мегу искала следы в историях других рас, планет, но не находила ничего, что давало бы хоть какой-то намек на истинную природу Кона. Наконец, отчаявшись найти что-то в реальности, девушка решила погрузиться в легенды. Загрузив на планшет самые известные тома по легендам галактики, Мегу оставила их, чтобы почитать в поезде. До самой ночи девушка перебирала сказку за сказкой, в поиске чего-то действительно стоящего. Проблема была в том, что она не знала, что искать. Многие воевали с киборгами, все проигрывали, но никого киборги не пытались настолько стереть из вселенной. Это интриговало и ужасало. Чем особенны Кона? Почему киборги их так боялись? К ночи Мегу продолжали мучить эти вопросы, однако глаза медленно начинали болеть и слипаться.

Обреченно вздохнув, девушка убрала планшет в сумку и, забравшись под одеяло, закрыла глаза. Поезд равномерно качался, маневрируя между воздушными потоками и шипя двигателями, выпускавшими облака белого дыма. Качка мгновенно усыпила Мегу, даруя ей легкий сон без сновидений.

*Саркс329. Пошис.*

*3114 - 14. 5:56.*

В Пошисе было темно и сухо, когда Мегу, потягиваясь, покинула поезд. Прохладный ночной воздух коснулся лица девушки и неловко пробрался под капюшон. Почувствовав пробежавшую по позвоночнику дрожь, Мегу передернула плечами, как будто могла таким образом сделать куртку теплее, и пошла к лифту. Вместе с ней по пирону сонно двигалось еще несколько человек. Девушка бросила быстрый взгляд на экран планшета, который держала в правой руке.

Шесть часов утра. Двери лифта, скрипя створками, хлопнули перед лицом Мегу, которая зашла последней. Сумка болталась у девушки на плече и она убрала туда планшет. Лифт быстро спустился вниз и выпустил последнего человека, когда поезд, пыхнув, грохнул дверьми и дернулся дальше. Двое суток и пятнадцать часов. Мегу читала про планеты, на которых в неделе было семь дней, а не шесть, как на Сарксе и суббота являлась лишь первым из двух выходных. В тот момент, оглядывая сонными глазами еще спящий город, девушка думала, что многое бы отдала за лишний выходной. К сожалению, всю жизнь Мегу за субботой шел понедельник и с этим ровным счетом ничего нельзя было поделать.

Девушка медленно брела по пустынным улицам, постоянно поправляя сумку, соскальзывавшую с плеча. Транспорт вскоре должен начать движение. Кое-где люди уже выползали на улицы, иногда даже мелькали машины. Кто-то возвращался с работы, кто-то вынужден был встать рано, чтобы на нее попасть. Пошис, являвшийся десятым по населению городом на планете, стоял посреди степи, растянувшейся на весь континент. Население – восемь миллионов человек, если округлять. Будучи так же, одной из основных торговых точек, Пошис собрал в своих окрестностях множество компаний и еще больше площадок для посадки космических летательных аппаратов самых различных классов.

Мегу уверенно направилась к огромному зданию на окраине города, над крышей которого белым сияли слова: «Mest Costil Bravo». Основное, офисное здание, представляло собой десять этажей камня, стекла и металла. Здесь трудились десятки десятков человек, подготавливая корабли, оформляя заказы, принимая звонки, следя за движениями курьеров в космосе, проверяя товар и следя за его погрузкой, медицинские служащие, проверявшие состояние членов команды перед отправкой, секретари и помощники, весь день бегающие по зданию с посланиями и поручениями. Открываясь ровно в девять, это место превращалось в остров хаоса и шума, поэтому Мегу была даже рада, что их корабль всегда отчаливал до девяти.

Территория за офисным зданием была ограждена. Там находилось несколько гигантских ангаров с раздвижными крышами, где стояли, в ожидании нового путешествия, судна. Ближайший ангар, широким коридором связанный с офисным зданием, принадлежал «Омеле» - кораблю, на котором уже три года служила Мегу. Один из первых в MCB, он был настоящей древностью. Более старого и медлительного судна в компании не было, тем не менее, он занимал важную нишу в жизни «Mest Costil Bravo» и был одним из двух кораблей, ангары которых напрямую прилегали к офисному зданию. К остальным товары довозили на грузовиках, пересекая немалую территорию компании.

Последние две недели инженеры трудились над восстановлением «Омелы». Внешне корабль не изменился, как и внутренне, все что знала Мегу – в последний месяц прошлого рейда появились проблемы с двигателями и механизмами спасательных шаттлов.

Когда девушка подошла к зданию, свет внутри не горел. Мегу постучала в стеклянную дверь и стала ждать охранников. Гас – здоровенный мужчина в стандартной форме компании, с недовольным лицом подошел к двери, чтобы отогнать незваного гостя, сообщив привычную фразу: «Мы открываемся в девять». Однако заметив ярко-розовые волосы вымученно улыбавшейся девушки, Гас растянул рот в оскале, который он искренне считал дружелюбной улыбкой. Так улыбается акула, подбираясь к жертве.

- Ты как всегда рано, - сказал мужчина, открывая дверь и впуская Мегу. Ключи в его руке позвякивали, но не смели касаться ровной поверхности стекла.

- Не терпится вернуться к работе! – отшутилась Мегу, как делала это каждый раз по возвращении в компанию. Гас громко расхохотался. Казалось, от его голоса начали дрожать стены. Махнув в сторону лестниц, мужчина повернулся к двери, чтобы закрыть ее, а Мегу двинулась по пустынному залу, где днем толпились люди, чтобы получить или оформить заказ, в ожидании, когда им укажут на необходимый этаж и дверь, за которой неизменно будут ждать служащие «Mest Costil Bravo», чтобы выслушать любые просьбы клиентов.

С предубеждением относясь к лифтам, Мегу быстро взлетела по лестнице на восьмой этаж, откуда к первому ангару вел широкий длинный коридор. Совершенно темный и пустой, он был бы прекрасной декорацией для любого фильма ужасов. Мегу не раз представляла, как из-за поворота в конце или из-за ее спины вынырнет киборг или даже Ящерица. Как она в страхе попытается бежать… мотнув головой, девушка заставила себя двигаться вперед.

Коридор выходил на широкую площадку по дальнему краю которой стояли железные перила. Дальше начинался сам ангар, где в ожидании замерла «Омела». По высоте судно занимало четыре этажа, товары спускали на большом грузовом лифте слева. Справа тянулась стена с единственной дверью. За ней располагалась небольшая кухня, позволявшая перекусить и выпить кофе, приехавшим рано сотрудникам. Дальше шли раздевалки и душевые. Сбросив сумку на лавочку, Мегу разделась и с удовольствием подставила голову под теплые струи воды, разминая руками затекшие в поезде мышцы спины.

К семи утра девушка довольно потягивала кофе, сидя на кухне и полностью переодевшись в форму. Футболка с эмблемой MCB точного размера, плотно прилегала к красивой фигуре девушки. Штаны из легкой, достаточно плотной ткани сидели не так хорошо, как ее обычные кожаные брюки, а сапоги чуть ниже колена скрывали сформировавшиеся годами физических нагрузок точеные икры. Мегу всегда гордилась своей фигурой и считала, что грех прятать ее за мешковатой одеждой. Выросшая в Яме, девушка прекрасно могла постоять за себя против особенно навязчивых поклонников.

Стоило Мегу об этом подумать, как двери распахнулись и в помещение шумно ввалились три человека. Возраст охранников варьировался от двадцати до пятидесяти. Во время полета их основная задача: следить за разрешением конфликтов на корабле и защищать экипаж и груз в случае нападения или катаклизма. Мегу работала охранником уже три года и за это время ни один пиратский корабль не покусился на товары «Омелы», поэтому девушка смеялась над паникой в новостях, когда докладывали о новых и новых нападениях. Уж кому-кому, а MCB пираты не грозят. Поэтому ее работа считалась одной из самых спокойных на корабле. По этой же причине жалование за последние три года несколько понизилось, что не могло не расстраивать Мегу и ее коллег. Будь на то воля компании – охрану бы сильно сократили, однако Саркс является планетой кибер-империи, а у нее для всего найдутся правила.

Громкие голоса и смех разорвали благодатную тишину кухни.

- Как жизнь, Мегу? – слишком громко спросил один из парней, неловко пытаясь обнять сидящую на стуле девушку. Смеясь, она обняла его в ответ, отводя в сторону кружку с кофе.

- Ты явно слишком скучал по этому месту, Мэтт, - нарочито громко заявила Мегу, вызывая дружный смех всех троих.

- Он скорее скучал по тебе, - не удержался Тео. Подыгрывая, Мэтт тут же подмигнул девушке, хотя с ним никогда нельзя было знать наверняка, шутит ли парень. Улыбаясь, она быстро осмотрела троих коллег. Мэтт, Алан и Тео. Мужской коллектив на корабле был преобладающим, потому что охрана и разгрузка считались совсем не женскими делами и требовали физической силы. Мегу должна была быть благодарна своей популярности в Яме и модулю в голове, за счет которого могла уложить на лопатки почти любого противника.

Мэтт, Алан и Тео. Три охранника «Омелы». Самый старший – Алан, был самым серьезным. Кареглазый брюнет с кожей такой же белой, как у любого уроженца Саркса, он вырос в Пошисе и в какой-то другой период времени мог сделать карьеру полицейского, но в последние годы обычных людей на этих постах заменяли киборги или полукиборги, а Алан говорил, что слишком любит свое тело, чтобы пичкать его металлом. В свои тридцать шесть лет он почти готов был смириться с тем, что проведет остаток физически пригодной жизни в космосе. Впервые встретив Мегу, с ее, тогда ярко синими, волосами, Алан невольно скривился, представляя, какую суматоху двадцатилетняя девчонка с «явным синдромом дефицита внимания» внесет в относительно спокойную жизнь на корабле. И первое время Мегу вела себя именно так, как он ожидал: разводила шум из каждого брошенного рядом с ней слова. Однако однажды их поставили дежурить в одну смену. Проведя час в тишине, Алан все же бросил Мегу кость, спросив, всегда ли она такая взбаламученная. Считая в тот момент Алана молчаливым и угрюмым человеком, Мегу удивилась, что он решил заговорить с ней. Что бы ни рассказывали об Алане другие парни, с ней он никогда не вел себя достаточно дружелюбно: кивал при встрече и отходил в сторону. Разболтавшись на том дежурстве, Алан поймал себя на мысли, что Мегу образованная, разумная девушка. Несмотря на это, каждый раз, оказываясь в компании других людей, она вела себя вызывающе. Алан не мог понять, что из этого настоящее. Они стали иногда беседовать и, в конечном итоге, за три года службы, Алан оказался единственным, кому девушка рассказала, что не хотела становиться полукиборгом, умалчивая, конечно, что имеет из-за этого преступный ранг. И тогда Алан наконец понял, почему, в целом спокойная и рассудительная девушка, постоянно ведет себя так, словно хочет втянуть кого-нибудь в драку. Просто Мегу настолько привыкла к всеобщему неодобрению и ненависти, что ожидала его от каждого встречного, а потому всегда нападала первой. Яркий цвет волос девушки, как яркая раскраска у насекомых, предупреждала об опасности.

Следующим по возрасту шел Мэтт. На четыре года старше Мегу, по поведению он, скорее, был шестнадцатилетним подростком. Темноволосый, синеглазый, с красивыми симметричными чертами лица, Мэтт был мечтой большинства девчонок, конечно до момента, как они знакомились с его характером. Тео порой смеялся, что Мэтт в команде только для красоты, как бесполезная статуэтка, которую ставят дома просто чтобы радовала глаз. Мэтт смеялся и молчал. Он был отличным стрелком, но в рукопашном бою уступал любому на корабле. Ходили слухи, что Мэтт попал в компанию через родственников, но парень ни подтверждал, ни опровергал эту теорию. После появления Мегу на корабле, самым ярым ее поклонником стал именно Мэтт. Сосредотачиваясь на деле, девушка игнорировала его почти целый год, но в итоге сдалась. Их короткий роман закончился через пару месяцев. Мэтт нравился Мегу физически, но зная его характер, девушка не собиралась продлевать эти отношения. С тех пор, каждый раз встречаясь перед посадкой, Мэтт предлагал Мегу заглянуть в его каюту ночью, а она громко отвечала, что не повторяет таких ошибок дважды. Их перепалки вызвали всеобщий смех, однако каждый раз в душе Мегу рождалось сомнение: какая доля правды в их маленькой шутке?

Тео был старше Мегу на два года, хотя на корабль попал через год после нее. Среди прочих охранников только Тео мог потягаться с Мегу в ближнем бою. При плотном телосложении, русый кареглазый парень был на удивление ловким и быстрым. Скорость его реакции восхищала Мегу, ведь он делал этого сам, без модуля. Тео был не такой бешеный, как Мэтт, но и не обладал титаническим спокойствием Алана. Он не закончил полицейскую академию и на удачу попробовал попасть в охрану торговой компании. Недоучка с отличным физическим воспитанием.

- Вы чувствуете? – неожиданно спросил Тео и покривился. Через несколько секунд и Мэтт зажал нос. Алан, ретировавшийся в раздевалку под раздачу не попал, а Мегу сидящая в дальнем конце кухни почувствовала запах лишь за несколько секунд до того, как распахнулась дверь и через нее, неуверенно перебирая ногами, ввалился еще один парень. Последний охранник. Профессионалов набрать непросто, поэтому по предварительным испытаниям берут наиболее подходящие кандидатуры. Чаще молодых, потому что им проще адаптироваться к жизни в космосе.

- Черт, Колин, да от тебя же за два квартала несет дымом! – первой возмутилась Мегу, закрывая нос и демонстративно обмахиваясь рукой в попытке пригнать свежий воздух.

- Сама не ангел, так че разоралась, - щурясь от яркого света, недовольно пробормотал Колин, не в силах разглядеть даже кто перед ним. Он узнал голос Мегу, потому что она была единственной девушкой охранником.

- Я много дерьма в жизни делала, но под дымом никогда не сидела, - поджав губы, произнесла девушка, а затем подхватила кружку с кофе, сумку и ушла на широкую площадку ангара, куда они все в любом случае должны были добраться к семи. По дороге к ней присоединился Алан, успевший переодеться и убрать домашние вещи.

Колин был самым молодым охранником и членом команды. Он появился только в этом году, как и Мегу, попал на корабль в двадцать лет. Так же, как и Мегу, выполз из Ямы. Колину помогли дальние родственники в Пошисе, благодаря которым он мог оставаться в городе, не возвращаясь в Яму. Колин был прыщавым темноволосым парнем, как будто только вышедшим из школьного возраста. В команде он почти никому не нравился и мало кто нравился ему. Тео с Мэттом научились находить с парнем общий язык, чтобы хоть как-то поддерживать отношения во время многомесячных рейсов корабля, однако эта была лишь слабая видимость дружбы. Мегу Колин ужасно бесил. Каждый раз увидев его, девушка удерживала кулаки, так они чесались дать парню в морду. Он выполз из Ямы и все же говорил о ней с таким пренебрежением, словно был королем мира. Мегу ужасно хотелось напоминать ему, что в даже живя в Пошисе нельзя забывать в какой канаве ты родился. Единственное, что сдерживало девушку – страх потерять рабочее место. Скандалы на корабле решались быстро и безапелляционно. На ее место всегда найдется много желающих.

- Как ты, красотка? – спросил Алан, мерно вышагивая в одном ритме с Мегу. Она держала горячую кружку голой рукой и от недовольства совершенно не чувствовала боли. Осознавая такие моменты позже, девушка пугалась, что доктор неправильно рассчитал нано-роботов и они заменили какие-нибудь нервные окончания. Однако позже боль все-таки приходила, и Мегу с облегчением вздыхала.

- Может из-за дыма его наконец уволят, - брезгливо поморщившись от воспоминания о противном запахе, который, казалось, мгновенно впитался в волосы и одежду, девушка заставила себя сделать глоток горького кофе.

Алан безразлично пожал плечами.

- Дым не является незаконным.

- На этой планете! – мгновенно добавила Мегу, заставив друга повернуть голову, оценивая ее состояние.

- Что-то случилось за время перерыва?

Мегу вздрогнула, но могло показаться, что это от холода. Алан всегда был проницательным человеком. Он умел заглянуть в душу собеседника, почти не потревожив ее. Он задавал вопросы, не обязующие к ответам, хотя в итоге понимал все, что хотел узнать просто по реакции человека.

- Я просто хочу… - Мегу начала и не смогла закончить предложение. Они добрались до края площадки ангара. Здесь были стулья и даже несколько столов, а за перекладинами, внизу, стоял отремонтированный и готовый к полету космический корабль торгового класса с большими буквами MCB на боку. Мегу поставила кружку на поручень, всматриваясь вниз.

- Почему ты не сбежал, как хотел? Как мы все хотим. Ведь для этого приходим на корабль – чтобы найти для себя новый мир. Ты работаешь здесь больше семи лет, так почему до сих пор остаешься?

Мегу задавала вопросы, заранее осознавая, что не хочет знать ответа. В конечном итоге такая судьба ждала каждого мечтателя. Иллюзии разбивались о реальность, в которой есть только торговый корабль, бесконечная служба и планеты из ближнего горизонта. И никаких волшебных миров.

- Все планеты, на которых мы торгуем не меньший шлак, чем Саркс. Я являюсь гражданином Саркса. Не так просто получить гражданство на другой планете, а без него невозможно начать там нормальную жизнь и найти работу. Это идиотская система, но мы в ней живем. Летая достаточно долго, я могу сказать только одно: если не уйдешь в первые пять лет - не уйдешь никогда.


Мегу невольно усмехнулась, хотя тон Алана был серьезным и даже немного печальным.


- Пять лет. Значит у меня в запасе еще два года на побег? – улыбаясь, спросила девушка, надеясь разрядить атмосферу, но впервые за долгое время Алан не поддержал ее штуки. Почему-то мужчина был сосредоточен и хмур. В таком расположении он оставался до возвращения парней. Тео и Мэтт оживленно что-то обсуждали, шумно ворвавшись в «приемную» ангара, как окрестили ее члены экипажа, дожидавшиеся там приказа подняться на судно. Сразу за ними появился Колин, совершенно чистый и приятно пахнущий. Аромат дыма полностью выветрился в душе, поэтому обвинить парня в чем-либо у Мегу не осталось никаких шансов.

«Если бы только это был не Саркс» - с тоской думала девушка, а затем, неожиданно вспомнив, как сама жила в Яме, отбросила эту мысль. Если бы это был не Саркс, Мегу не выжила бы… оставаясь в Яме она могла волочить свое жалкое существование и не беспокоиться о киборгах или Ящерицах, куда чаще посещавших другие планеты.

Без пятнадцати восемь пятеро охранников экипажа одновременно сели в небольшой лифт, находившийся прямо напротив грузового, и спустились вниз, чтобы забрать оружие. Перед тем, как попасть на борт, они подписывали документ со своим именем и названием оружия, а так же количеством патронов, которое выдавалось на человека. В основном всеми охранниками всех фирм и компаний использовались одинаковые пистолеты VY19\*, созданные для полиции и списанные несколько лет назад. VY19 использует патроны из сгустков неактивного материала. При выстреле происходит химическая реакция, материал активируется и меняет цвет, становясь ярко-синим. Температура реакции может достигать тысячи градусов и на скорости пронизывает человека насквозь. Если такая пуля проходит по касательной к телу, то остается не царапина, а самый настоящий ожог, который, если его вовремя не остановить, может разрастить и стать серьезной проблемой.

\*





Скорость снаряда порядка четыреста пятисот метров в секунду, скорострельность – четыреста пятьдесят выстрелов в минуту. Магазин на шестьдесят патронов, на нижней части имеется кнопка, после нажатия которой есть три с половиной секунды, чтобы отбросить магазин как можно дальше. Кнопка активирует все имеющиеся в нем снаряды, одновременно взрывая их. Так же выдаются осколочные боеприпасы, которые отстреливают вокруг себя раскаленные частицы при попадании в препятствие, что сильно увеличивает внутренние повреждения.

Оставив подпись, Мегу подняла пистолет, поставила на место магазин и, услышав приятный щелчок, почувствовала себя целостной. За три года девушка буквально приросла к оружию и, каждый раз вынужденная сдавать его при высадке на Сарксе, Мегу как будто отрывала часть себя.

- Что ж, похоже нас ожидают еще несколько незабываемо скучных месяцев, - протянул Мэтт, убирая пистолет в кобуру на поясе. Мегу носила оружие на бедре, Алан – под мышкой. Тео и Колин придерживались позиции Мэтта.

Улыбнувшись, девушка бодро взглянула на корабль, который, по ее мнению, ничуть не изменился внешне. Компания едва ли разорится на новую обшивку, пока старая не разлетится на куски прямо в космосе.

- Мы столько лет находили чем заняться. Найдем и в этот раз, - уверенно заявила Мегу, и первой направилась к трапу, готовая предъявить сумку на досмотр. Мысленно согласившись с девушкой, Тео последовал за ней, потягивая за собой оставшихся.

При посадке хвост корабля поджимался, так, что передняя часть касалась земли. Обойдя ее, Мегу добралась до трапа, на который лился теплый желтый свет, почти незаметный в хорошо освещенном помещении ангара. Товары уже ожидали на борту. Большую часть корабля занимало грузовое отделение. Оно было завалено ящиками с наклеенными на них названиями планет и городов. Сортировкой никто не занимался, потому что за время полета курьеры и без того наизусть выучивали положение всех грузов. Двигатели у корабля были внешними и не давали ни маневренности ни ускорения. Даже для торгового корабля «Омела» оставалась на удивление медленной. Этаж над грузовым – инженерный, выше – каюты всех членов экипажа, медицинский отсек и капитанский мостик в передней части корабля. Охранников селили попеременно, между каютами других членов экипажа. Комнатки были маленькие: вмещали в себя узкую кровать и санузел, в котором даже ребенок с трудом бы развернулся. По крайней мере, они были одиночные.


Мегу видела в своих обязанностях прогулки по кораблю и прослушку внутренней связи, если что-то вдруг случится. В целом – скучные, однотипные дни. На «Омеле» никогда ничего не происходило. За три года ее службы, девушка лишь два раза разнимала драки.

Поднявшись на борт, Мегу миновала грузовой отсек и поднялась на основной этаж. Спасательные шаттлы были приписаны в первую очередь капитанскому мостику и нижнему отсеку. Компания придерживалась политики: «Лучше вы умрете, чем потеряете груз». Это забавляло Мегу и почти не напрягало. В любом случае, как человеку из охраны, ей уходить одной из последних.

На корабле уже шумела жизнь. Девушка кивала проходящим членам экипажа, которых знала так же хорошо, как жителей Ямы. Вторая семья. Как никак она провела с ними несколько лет. Остановившись перед знакомой дверью, девушка на мгновение замерла. Датчик засек движение, и дверь каюты с щелчком влетела в стену. Автоматически зажегся желтый свет. Мегу нравился этот свет, который так сильно отличался от холодного сияния Новой звезды. Некоторые же члены экипажа наоборот настраивали лампы на белый – это напоминало им о родной планете. Проведя несколько месяцев в космосе всегда возникает желание зацепиться за что-то знакомое, чтобы не потерять себя.

- Дом, милый дом, - с тоской пропела девушка, с размаху закидывая сумку на койку. В ее голове всплыло воспоминание о последнем разговоре с Аланом.

- Два года, да? – вслух спросила Мегу, обращаясь к кораблю. – Что ж, посмотрим…



*Саркс329. Яма.*

*3114 - 14. 18:43.*

Том неуверенно замер у двери в клинику.

Посадив Мегу на вечерний поезд больше двух суток назад, парень сразу же отправился домой. Доктор стоял в белом халате, прислонившись к мокрой стене здания. Дождь продолжал накрапывать, не решаясь перейти в ливень. Том слышал от Мегу, что Росс редко покидает клинику, поэтому удивился.

- Ты никогда не думал стать врачом? – задумчиво спросил доктор, осматривая фигуру парня, замершего на полушаге от своего подъезда.

- Я механик!

- Эти понятия неразделимы, - отмахнулся Росс. Том изумленно уставился на него, пытаясь превратить кашу в голове в разумные мысли. Он никогда не задумывался о смене профессии и столь неожиданное предложение выбило парня из колеи. Однако первое, о чем подумала меркантильная душа Тома: «Сколько зарабатывают врачи?». В Яме их немного. Если и учиться у кого-то, то это должен быть Росс. Но разве ж можно вот так взять и стать врачом?

- Какие у тебя профили? – нетерпеливо спросил Росс, не дождавшись ответа от парня.

Мысли в голове Тома толкались и путались. Он не мог и слова составить, не то, что предложение. Закрыв глаза, парень быстро сосчитал до десяти и собрался.

- Механика протезов, автомеханика, мелкая и крупная бытовая техника, телефоны, передатчики, приемники, ключи, - перечислял Том, вспоминая все, чем занимался большую часть жизни. - Разве что корабли не строю, - со смехом добавил парень, разводя руками. Он уже окончательно расслабился и взял себя в руки.

- Как на счет кибер-технологий?

Том нахмурился, пытаясь понять, что у доктора в голове.

- У меня никогда не было возможности заняться ими.

- А если бы была?

За словами доктора стоял не просто интерес. Том вдруг понял, что ему действительно предлагают работу.

-Подумай, - бросил Росс и, оттолкнувшись от стены, ушел в клинику. Дождь усилился.

И вот теперь, когда Мегу уже должна была полдня, как покинуть планету, Том замер у двери в клинику, не зная, что делать. Он принял решение еще тогда, и все же заставил себя пойти домой и как следует все обдумать. Парню нужна была работа, а учась у Росса, он точно никогда не потеряет связь с Мегу. Более того, доктор не вечен, возможно настанет момент, когда именно Том, используя все знания, что получит, будет помогать девушке, как сейчас помогает Росс.

- Входи уже! – послышался громки оклик доктора из прихожей. Том вздрогнул от неожиданности и вынужден был толкнуть дверь. Та без скрипа отворилась.

- Как давно вы знали, что я там стоял? – неуверенно спросил парень, осторожно прикрывая за собой дверь. На самом деле Том не был уверен, что хочет знать ответ. Его немного пугал Росс еще с момента их первой встречи, когда доктор застал двух страстно обнимающихся подростков на кушетке в кабинете. Том до сих пор с дрожью вспоминал этот момент, в то время, как Мегу, скорее всего, уже давно о нем забыла.

- С момента, как ты подошел, - недовольно объявил Росс, а затем оттолкнулся и на стуле поехал из приемной в кабинет. Не зная, что делать дальше, Том снял ботинки и проследовал за доктором.

- Итак, начнем с того, что я объясню правила, - тут же заговорил Росс, сидя перед компьютером и очень быстро что-то печатая. Том не успел понять что – как только он подошел, доктор закончил и свернул окно, а затем резко развернулся и впился своими жуткими ястребиными глазами в вздрогнувшего от неожиданности парня.

- Первое. Я не терплю лени, - сурово начал Росс, загибая указательный палец. – Судя по тому, что я о тебе слышал, с этим у нас проблем не должно возникнуть. Второе. Если ты слаб, то можешь поворачиваться и идти отсюда, потому что я загружу тебя работой по двадцать три часа в сутки, и если ты думаешь, что оставшиеся пять идут на сон, то добавь к ним завтраки, обеды и ужины и прочую ненужную ерунду, которой люди занимаются в свободные минуты.

От пренебрежительного тона доктора в отношении еды, Том почувствовал себя двояко. С одной стороны от слов Росса хотелось развернуться и бежать куда глаза глядят, с другой, парню хотелось усмехнуться и заметить, что доктор питается одним только кофе, поэтому и тратит времени меньше, чем обычные люди. Подумав, Том решил благоразумно промолчать, выслушивая запальчивую речь Росса.

- Третье. Я не терплю непунктуальности, благо ты живешь рядом и надеюсь, у нас не возникнет с этим проблем. Четвертое. Я превращу твою жизнь в ад, уже к концу этой недели ты будешь молиться и мечтать вернуться к своим машинкам, однако как только мы закончим, ты станешь профессионалом, молодым профессионалом о котором Яма может только мечтать и будешь зарабатывать за месяц больше, чем на своих машинках за полгода. Это то, что я могу тебе гарантировать. Несколько лет ада, взамен благополучной жизни. Такая вот сделка. Пятое. Я буду требовать безоговорочного доверия. Задавай вопросы по делу – я отвечу, но не суй нос в то, что тебя не касается, и мы отлично сработаемся. В том, что не касается моей личной жизни я буду полностью с тобой откровенен.

- А как я узнаю, что попал не на ту территорию? – невольно вырвалось у Тома.

- Поверь, ты поймешь, - почти угрожающе ответил доктор и при этом так сверкнул глазами, что у парня кишки в животе перевернулись. К горлу вдруг подступил комок. Том запоздало понял, что это страх. Он был в ужасе и все же не смог изменить решения. Вздохнув, парень закрыл глаза, посчитал до трех и решительно кивнул.

- Я согласен.

*Космическое пространство. Ближний горизонт Саркса329.*

*148 день от начала полета. Вечер.*

Мегу зевнула и еще раз бросила взгляд по сторонам, чтобы соблюдать хоть какую-то видимость труда. На самом деле ей было невыносимо скучно. Прогуливающийся мимо Мэтт не переставал сверкать белозубой улыбкой, чем ужасно раздражал девушку. В тот день была ее очередь стоять в коридоре, ведущем к мостику, а это означало именно «стоять на месте весь проклятый день». Прошло уже почти два месяца с отбытия с Саркса. В космосе не было дней недели и даже конкретного времени. Сутки делились на утро, день и вечер. Весьма расплывчато, зато эти понятия поглощали разницу во временных поясах между планетами. Выходя из космического пространства конкретной планеты, экипаж переставал отсчитывать сутки по принятым там временным нормам и календарям. Это почти полностью уничтожало такое понятие, как «смена поясов», как при путешествии по планете.

- Еще несколько часов и эти сутки закончатся, тебя сменит Тео, - в очередной раз проходя мимо, сказал Мэтт, оглядывая напряженную стойку девушки.

- Мне просто скучно, - честно призналась Мегу, хотя знала, что парень итак понимает ее. Многочасовое молчание сделало свое дело – Мегу готова была поболтать даже с Колином, благо у того был выходной, и он разлагался в своей каюте весь день.

- На мостике говорят, что мы скоро прилетим на Илон. Там корабль простоит максимум неделю, но это будет неделя отдыха на твердой земле.

Мегу тяжело вздохнула, по-привычке проверяя пистолет.

- Скорей бы…

«Омела», как и другие корабли «Mest Costil Bravo» была медленной и слабой. Проблема состояла в том, что никто на Сарксе, как и в ближнем горизонте планет вокруг него, не умел нормально строить космические корабли. Поэтому «Mest Costil Bravo» были единственной торговой компанией, связывавшей планеты дальнего космоса, а значит у людей просто не было выбора – либо жди, либо не покупай. Мегу с сожалением думала о гениальном уме доктора Росса, который наверняка смог бы построить быстрый корабль и сформировать вокруг него маленький бизнес, который в итоге полностью поглотил бы «Mest Costil Bravo». И тогда Мегу уж точно не пришлось бы стоять целыми днями в коридоре. Хотя, девушка продолжала убежать себя, что должна быть благодарна и за эту, нудную и скучную работу. Росс, как и она оставались преступниками и не могли рисковать, светясь перед киборгами. Одно дело Мегу, чей модуль обманывал сканеры обычных киборгов, и, к сожалению, не мог потягаться с Ящерицами. А вот у доктора модуля нет, значит и защиты никакой нет. Мегу начинало казаться, что Росс вообще никогда не выходит за стены клиники.

- Смена! – улыбаясь крикнул Тео, подбегая к девушке, чтобы занять ее место на следующие двенадцать часов. Потом его сменит Алан, а потом еще двенадцать часов Тео. Тем временем Мегу и Мэтт отдохнут, а Колин будет ходить по коридору. Потом Мегу поменяется с Колином, а Мэтт с Тео. Система совершенно хаотична и нелогична, но ребята предпочитали молчать, ведь иногда им выпадали хорошие выходные дни, а ради них стоило поработать.

Обняв Тео, девушка похлопала его по спине и, на пошатывающихся ногах, сделала шаг назад, стараясь не потерять баланс.

- Удачной службы, - сказала Мегу и, получив улыбчивый кивок от парня, повернулась, чтобы отправиться в каюту. У противоположной стены уже ожидал Мэтт, смена которого тоже подходила к концу.

- Поужинаешь со мной? – с улыбкой предложил парень, выставляя локоть, чтобы девушка могла за него ухватиться. Смеясь и удивляясь, что еще способна на это, Мегу подхватила коллегу под руку и в ногу зашагала рядом с ним.

- После этих двенадцати часов я уже на все согласна!

Мэтт приподнял брови, молча оценивая шутку, и двинулся вперед по коридору. Тео с улыбкой смотрел им вслед, тоскливо думая, что его ад только начинается. Через несколько минут в коридор выполз Колин, зевая и протирая глаза. Человек, с которым никто не хотел оказаться в паре. Тео закатил глаза и постарался подумать о чем-нибудь приятном. Минуты текли невыносимо медленно.

- Помню, как ты подсыпал сухого перца в ботинки Зака, - тем временем смеялась Мегу, с аппетитом уплетая совершенно невкусный ужин. Вся еда на корабле представляла собой заранее закупленный набор полуфабрикатов, впрочем, ими питалось большинство людей на планетах дальнего космоса. Менее отвратительной эта мысль еду не делала.

- У Зака на него была аллергия, - описав вилкой дугу в воздухе, с улыбкой добавил Мэтт. – К тому же, я сделал это для тебя.

- Я ненавидела его! Он был такой мерзкий, высокомерный и отвратительно вонял, так, что весь корабль задыхался. Экипаж еще спасибо сказать должен!

- Он чуть не убил нас тогда.

- Тебя! – указав вилкой на парня, поправила Мегу, вспоминая, как Зак набросился на Мэтта прямо у всех на глазах. Его уволили за конфликт, а Мэтта спасли с десяток свидетелей, доказавших, что парень ничего даже не сказал напавшему. Если бы дело было в словах… Мегу снова рассмеялась. Она не замечала зачарованного взгляда Мэтта, который не мог оторваться от лица девушки. Он едва удерживался, чтобы не податься вперед, поцеловать ее, а затем уложить на кровать и заставить остаться. Мэтт был уверен, что Мегу останется. Напряжение между ними никуда не исчезло, просто ощущения притупились со временем.

- Если бы ты могла вернуться в начало, когда только попала на корабль, - неожиданно заговорил Мэтт, - кого бы ты выбрала?

Девушка вначале нахмурилась, а потом, поняв, о чем он, задумалась. На самом деле, она давно знала ответ, и прекрасно понимала, что хотел услышать собеседник. И все же, она знала Мэтта и не хотела лгать ему из-за такой мелочи, просто из страха, что их отношения ухудшаться.

- Тео, - честно ответила Мегу. – Он надежный парень и хороший друг. Такие отношения прочнее, чем те, что были у нас.

- Ты про секс?

- Он был хорош, но на одном сексе долгосрочных отношений не построишь.

Странно было слышать нечто подобное из уст девушки с ярко-розовыми волосами, для которой флирт был всего лишь признаком дружелюбия. Всю жизнь она играла с парнями, принимала и отвергала их ухаживания и сторонний наблюдатель ни за что бы не подумал, что Мегу может мечтать о прочных, долгих отношениях. Ей нравилось разнообразие партнеров, но девушка оставалась реалисткой. Однажды, не важно на какой планете, ей захочется создать семью. Может еще только через десять, двадцать лет, но точно захочется. Тогда такой человек, как Тео или Алан подошел бы лучше всего. Однако Мегу не воспринимала Алана физически и слишком хорошо знала Тео, с которым общалась на протяжении всего времени пока они с Мэттом были вместе.

- Может Тео хорош для тебя, но думала достаточно ли хороша *ты* для Тео? – задал Мэтт провокационный вопрос, не удержавшись.

Мегу улыбнулась.

- Один-один, парень, - сказала она, направив на собеседника указательный палец, притворяясь, словно целиться из пистолета. – Тео определенно заслуживает кого-то получше.

Мэтт и Мегу дружно рассмеялись. Никто не обиделся. Они давно миновали ту стадию общения, когда резкие слова по поводу того, что было и возможности выбора других девушек или парней могли встать между ними. За время, пока встречались, Мегу и Мэтт постоянно ссорились и орали друг на друга по поводу и без, зато после, оставшись хорошими друзьями, наконец смогли стать более честными и откровенными друг с другом. И уже не было никаких поводов для обид.

- В твоей каюте теплее, чем в моей, - заметила Мегу, осматривая такую же маленькую, как и у нее, комнатку метр на два. Они сидели на полу у кровати и, отложив пустые тарелки в сторону, с важным видом потягивали воду, как будто это было вино.

- Она примыкает к системе охлаждения и одна из стен неплохо нагревается, - пожав плечами, пояснил Мэтт. – Ты могла бы остаться.

Мегу вскинула голову, вглядываясь в лицо парня, чтобы понять его намерения. Она выросла в Яме, поэтому не боялась холода, даже не чувствовала его, и знала, что Мэтт знает это. Однако на его лице не было привычного насмешливого выражения. Глаза парня выражали только усталость. Тихо кивнув, девушка поднялась с пола, забирая тарелки. Она выглянула из каюты и выбросила их в мусорку, откуда все улетало в печь. Не сжигаемого мусора на корабле не держали. Тем временем Мэтт снял штаны, футболку и забрался под одеяло. Мегу пришлось перелезать через него, чтобы оказаться у стенки. Узкая одноместная койка вынудила девушку наполовину устроиться поверх Мэтта, прижавшись к его боку и закинув ногу поверх его ног. Устало выдохнув, парень обнял Мегу и притянул к себе, наслаждаясь мягким теплом ее тела. Сытые и измученные, двое быстро уснули, надеясь, что будильник никогда не прозвенит.

*Космическое пространство над Илоном. Ближний горизонт Саркса329.*

*157 день от начала полета. Вечер.*

Посадки не будет.

Два слова, которые способны уничтожить любую надежду на нормальный отдых. Кесс – самый крупный город Илона – полупустынной планеты, где почти нет плодородной земли и воды, единственный город, куда можно посадить торговый корабль. К моменту подлета «Омелы» к Илону, стало известно, что Кесс на карантине из-за эпидемии вируса X22, который убивает в течение месяца. В самом крупной городе, где живет больше десяти миллионов существ, такой вирус распространяется очень быстро. Поэтому груз решили отправить на шаттле в один из соседних городов. Когда карантин снимут, груз перевезут в Кесс, а «Омела» уже будет лететь к следующей цели. Обещанная экипажу отпускная неделя была дана прямо на корабле, на время, пока шаттл спускается и возвращается. Требовалось оформить много бумаг и отослать на Саркс, чтобы сообщить о возникшей проблеме.

Сказать, что ребята расстроились, значит ничего не сказать. Мегу тоскливо завывала на холодную белую звезду, безразлично освещавшую ближайшие планеты. Девушке исполнялось двадцать четыре и она надеялась, что проведет маленькое торжество на твердой поверхности, как следует надравшись с Мэттом, Тео и Аланом. Колина отправили с шаттлом для защиты членов экипажа, спускавшихся на планету. Помимо него полетели еще два охранника для груза.

В итоге, устроившись в каюте Алана – самой большой по сравнению с комнатами других охранников, четверо друзей, предварительно получив разрешение капитана, откупорили «пузырчатое вино», как в шутку называла его Мегу. Осмотрев этикетку, Мэтт с печалью заключил, что маленькой бутылки двенадцати процентного алкоголя на четверых явно недостаточно, чтобы расслабиться после двух месяцев хаотичного режима работы и прерывистого сна.

Разлив вино по кружкам, друзья с улыбками переглянулись.

- За Мегу! - торжественно произнес Мэтт, первым беря слово, - за то, чтобы ты поскорее нашла свое место в жизни и дело, которым действительно хочешь заниматься.

- За Мегу! – одновременно воскликнули Тео и Алан, вытягивая вперед руки с кружками. Послышался звон посуды. Они одновременно сделали глоток и одновременно скривились, отмечая, что такую гадость можно выдержать только по действительно особенным дням. Двигатели, застывшего на орбите планеты корабля, одобрительно урчали, словно поддерживали друзей.

- Ужас, - смеясь, Мегу отодвинула кружку, - простите ребята, я кажется начала понимать, почему это называется запасом на черный день. Хуже просто не бывает!

Дружный гомон разнесся по каюте и через щели вылетел в коридор, чтобы смешаться с шумом корабля.

- Как ты понимаешь, - взял слово Алан, - никто не додумался запастить подарком заранее, на Опе.

- Мы всегда подлетали на Илон как раз к твоему дню рождения и искали что-нибудь в Кессе, а потом праздновали на твердой поверхности, - добавил Тео.

- Поэтому в этом году, - неожиданно громко и быстро заговорил Мэтт, - Тео спилил для тебя кусок корабля!

Никто не успел остановить голубоглазого парня, Тео стрельнул на него недобрым взглядом, и вынужден был первым предоставить подарок. Потянувшись к карману, парень достал что-то маленькое и черное.

- Я действительно сплавил его из части корабля, - покаянно признался Тео, протягивая девушке кольцо. – Но вреда от этого не будет и никто даже не заметит, если Мэтт утянет язык, - к концу предложения в голосе Тео появилась угроза, заставившая даже сдержанного Алана прыснуть от смеха.

Немного кривое, с прожилками серого и темно-синего, черное кольцо было велико для всех пальцев, кроме большого и среднего. Мегу надела его на средний палец правой руки и сразу же приподняла ее, чтобы показать. Девушка не носила колец и не могла сразу определить нравиться ей новое ощущение или нет. Кашлем привлекая внимание, Алан заставил Мегу отвлечься от созерцания тонкой полоски металла на пальце, чтобы предоставить свой подарок.

- Я знаю, что ты много читаешь, - начал мужчина, таинственно вытаскивая что-то из сумки, - поэтому решил, что это может оказаться удачным подарком.

Девушка с любопытством, сменившимся удивлением, приняла в протянутые руки квадратный предмет, около тридцати сантиметров в ширину. Тяжелая книга была довольно толстой, одна только обложка из странной коричневой кожи в толщину занимала сантиметра три-четыре. На коже были выдавлены знаки, значение которых осталось для Мегу загадкой. Дрожащими от возбуждения руками, девушка подняла тяжелую обложку, открывая первую страницу, потертую, желтую страницу от которой пахло краской и сыростью.

- Это книга! – Мегу вскинула на Алана светящиеся от восторга глаза. Она выглядела, как ребенок, которому подарили то, о чем он уже очень долго мечтал. – В смысле, это же книга! Настоящая! Из бумаги и… как? Откуда?

- Я купил ее у торговца редкостями, в ужасе бежавшего от киборгов через Саркс. Ему настолько не терпелось избавиться от книги, что я получил ее почти задаром.

Алан неопределенно пожал плечами. Столетия назад компьютерные технологии полностью вытеснили бумажную литературу. Первыми исчезли газеты, потом все реже печатались книги. Покупка и продажа в сети оказалась намного проще и выгоднее, поэтому к моменту рождения Мегу обычные бумажные книги стали невероятной редкостью, хранившейся в коллекциях богачей просто как… очередной предмет прошедших времен.

- Это что-то опасное? – лукаво свернув глазами, с улыбкой спросила Мегу. Однако на Алана прием не сработал. Его ответ был тихим и вполне серьезным, что несколько нарушало сложившуюся шутливую атмосферу.

- Нет. Я читал книгу. Это все лишь сказка. История народа, который никогда не существовал – я проверил, интереса ради. Ни такой планеты, ни таких существ никогда не было, а значит это всего лишь выдуманная история. Таких раньше писалось очень много…

Пролистав несколько страниц, Мегу не обнаружила ничего кроме сплошного текста, поэтому закрыла книгу, решив, что обязательно изучит ее в более подходящее время. Ее мало интересовали истории несуществующих рас, потому что вселенная достаточно обширна и всегда найдется цивилизация, о которой девушка еще не читала. К чему тратить время на то, что не существует, если есть много интересного в реальности?

- Спасибо, Алан, - с улыбкой отложив книгу, произнесла Мегу. Мужчина коротко кивнул, и взгляд девушки переметнулся к Мэтту. Хитрое выражение лица парня не сулило ничего хорошего.

- Я бездарен и не читаю книг, - подняв согнутые в локтях руки, примирительным жестом, начал Мэтт. – Но я хорош собой, поэтому отдаю тебе себя в полное распоряжение.

Парень раскинул руки в стороны, как будто предлагал Мегу тут же броситься к его объятья. Не выдержав, девушка рассмеялась, выдавливая в перерывах между приступами:

- Есть вещи… которые ты… определенно хотел бы… чтобы я сделала…

Ее слова послужили катализатором и вскоре уже все в каюте держались за животы, стараясь справиться с волной истерического смеха. Мэтт и Алан успокоились первыми. Тео глубоко дышал, медленно приходя в себя. Мегу скрючилась на полу, уткнувшись лбом в книгу. В тот момент девушка мысленно замерла, чувствуя каждого человека в комнате, осознавая, что команда корабля, как бы сильно она ни ненавидела MCB, стала для нее семьей. Эти люди поддерживали, помогали и заставляли смеяться. И неожиданно в голове девушки возникла мысль: «А может больше ничего и не надо?». За приключениями гонятся подростки, но в жизни Мегу было достаточно побегов, чтобы точно знать: в этом нет ничего интересного. Обустроиться на чужой планете сложно и требует огромного терпения и времени. К моменту, как у девушки появится там работа, с зарплатой, на которую можно жить, а не выживать, будет уже поздно создавать семью. Мегу не хотела остаться одна. Она боялась одиночества. Так может нет ничего плохого в той жизни, что есть сейчас? Может, этого достаточно?

Мегу вскинула голову, осматривая знакомую компанию совершенно новым взглядом. Весь ее мир пошатнулся и рухнул вместе с осознанием неизбежного будущего. Неожиданно девушка поняла, что чувствовал Алан, а затем особо остро осознала то «отеческое» отношение, с которым он обращался к каждому новому члену экипажа, мечтавшему использовать «Омелу» просто как способ сбежать на другую планету.

Сбежать невозможно.

- Эй, налейте Мегу той гадости, а то у нее слишком пресное выражение лица! – крикнул Мэтт. Тео медленно потянулся за бутылкой.

- Мне просто на мгновение пришла в голову мысль, что было бы неплохо остаться здесь навсегда, - Мегу выдавила из себя улыбку. - От подобных идей хочется броситься за борт!

Смех Тео и Мэтта развеял остатки напряжения в атмосфере и только Алан, взглянув в лицо Мегу, понял, что это была вовсе не шутка. Вечеринка быстро покинула пределы каюты, в которой было слишком скучно. Карты и музыка заняли первые часа два, дальше пошли пари. Три головы картинно высунулись из двери, одна над другой, осматривая коридор. Алан спокойно продолжал сидеть на полу, мерно покачиваясь под музыку. Громкие отзвуки разлетались по комнате, отражаясь от стен.

- У Питера в каюте спрятан коньяк, - шепотом сообщил Мэтт с самого низа. Мегу, чья голова расположилась над ним, сдавленно хихикнула.

- Он нас убьет, - прошептал в ответ Тео.

Все трое разом повернулись к Алану, который не слышал разговора, но по лицам понял, что дело не чисто.

- Алана никто не заподозрит, - так же тихо прошептал Тео.

- Тогда Алан нас убьет, - торопливо ответил Мэтт.

Лица парней оставались совершенно серьезными, и Мегу сдерживала смех, закрывая рот рукой изо всех сил.

- Лучше Алан или Питер?

Парни переглянулись, одновременно решив, что лучше пережить гнев Питера, чем недовольство Алана. Последний видимо понял их намерения, а потому перестал пронизывать друзей суровым взглядом и закрыл глаза, продолжая покачиваться под музыку. Мегу поддержала идею парней о похищении коньяка. Очень уж ей было интересно, чем закончиться эта история, к тому же девушка никогда не видела Алана пьяным, хотя бы чуть-чуть. Лучше коньяка в таком деле мог помочь разве что абсент, но уж его точно никому бы не разрешили пронести на корабль.

Крадучись, первым к каюте Питера подобрался Мэтт. Тео предварительно сбегал на разведку и узнал, что сам Питер в грузовом отсеке. Он был ответственным за сохранность товаров, поэтому *иногда* спускался на нижний этаж. Просто так, для вида деятельности, так же, как иногда, стоя в коридоре на страже, охранники поправляли оружие. Итак, Мегу, как самая тонкая и юркая из всех троих, просочилась в каюту. Тео сторожил дальние ответвления коридора, Мэтт – ближние. Мегу быстро обшарила маленькое пространство комнаты, пробегая пальцами по шкафчику, роясь в ящиках и под кроватью. Наконец, нащупав гладкую поверхность бутылки – ошибиться было невозможно – девушка с победным восклицанием вытащила ее из нижнего ящика и вернула комнате относительный порядок.

- Все тихо, - шептал Мэтт, стоило Мегу показаться в коридоре. В тот же самый момент Тео неожиданно резво замахал руками. Говорить что-то было излишне. Друзья быстро ломанулись в сторону каюты Мегу, надеясь залететь в нее прежде, чем на горизонте появиться Питер.

Мегу забегала последней, поэтому успела перехватить краем глаза фигуру Питера, замершего рядом с Тео. Парня надо было срочно спасать. Все прекрасно знали, что друзья празднуют день рождения Мегу, а раз он в коридоре, значит они что-то задумали. Кинув бутылку Мэтту, который едва не уронил ее и на миг даже перестал дышать, девушка подняла плоский передатчик, использовавшийся как рация внутри корабля. Одной рукой она набирала номер, другой прикоснулась к шее, меняя тембр голоса. Модуль работал безукоризненно, то мельчайших деталей подбирая нужные интонации.

- Да? – на другом конце послышался голос Питера. В общей сети не отражались номера звонивших, поэтому узнать, кто именно беспокоит тебя, можно было лишь по голосу.

- Питер, - торопливо заговорил томный женский голосок, отчасти потому, что Мегу запыхалась, отчасти, потому что она боялась не успеть. – Приходи в мою каюту, срочно! Если не придешь сейчас, я буду считать, что между нами все кончено!

И тут же отключилась, глубоко вздохнув. Мэтт растянул губы в широкой улыбке, Алан невольно закатил глаза. Спустя секунду в каюте появился Тео, сразу же бросившийся обнимать Мегу.

- В такие моменты я просто безумно обожаю твой модуль! – воскликнул парень, крепко сжимая девушку в объятьях. Мегу рассмеялась, а затем тут же прикрыла рукой рот, потому что голос показался незнакомым и непривычным. Тео отпустил девушку, чтобы она могла дотянуться до горла и, проведя по нему, вернуть свой тембр.

- Камелия да? – заговорщицки пробормотал Тео, переводя взгляд с Мегу на Мэтта. Мэтт с готовностью кивнул. Алан повторно закатил глаза. Официально отношения Питера и Камелии так никогда и не начинались. Это были своего рода постоянные гонки собаки и кошки, в которых роль преследователя доставалась Питеру. Он мечтал о Камелии с момента ее появлении на корабле. Женщина была одним из секретарей, следивших за тем, куда дальше должна направиться «Омела» и ведших учет грузов. Красивая, утонченная блондинка, она прибавила к стандартной форме MCB высокие сапоги на платформе и умело управлялась с макияжем. В присутствии Камелии все вставали по стойке «смирно». Украсть у Питера коньяк и подарить ему надежду в отношении Камелии было особенно жестоко, но именно это и показалось друзьям безмерно забавным. Они еще стояли, замерев на своих местах, когда в коридоре послышались быстрые гулкие шаги, как видно, Питера. Только за ним захлопнулась дверь, Мегу, Мэтт и Тео одновременно расхохотались, сложившись пополам. Пока их накрывало приступом веселья, Алан поднялся, забрал у Мэтта бутылку и придирчиво осмотрел ее, словно раздумывая, стоит ли вообще ввязываться в дальнейшие приключения. Заметив цифру на этикетке, мужчина присвистнул, а затем, поняв, что Мегу даже не заметила, что стащила, Алан быстро расправился с пробкой и разлил алкоголь по опустевшим после вина кружкам.

Смех медленно затихал. Удивленные Мэтт и Тео смотрели на Алана, нетерпеливо ожидавшего, когда друзья успокоятся. Бутылка спряталась за его спиной. Мегу приподняла бровь, осмотрела всех троих, а затем плюхнулась на пол, напротив Алана, и протянула руку к своей кружке. Мэтт и Тео, пожав плечами, упали по разные стороны от девушки.

Первым глоток сделал Тео и удивленно уставился на остатки коньяка в чашке, невольно поджав губы в одобрительном жесте. Затем последовала очередь Мегу и Мэтта. Алан пил последним, зная, что все наблюдают за его реакцией. Очень медленно опустив кружку на пол, он поднял глаза, осмотрел троих друзей, а затем неожиданно заговорил:

- Что ж, Питер в самом деле вас убьет, - спокойно рассудил мужчина, обводя пальцами края кружки, - как минимум потому, что этому коньяку больше ста семидесяти лет. Он стоит таких безумных денег, которые вам ни за что не заработать.

Алан с легкой улыбкой и поддернутыми дымкой глазами наблюдал за оцепеневшей троицей. То, как они застыли, доставляло ему несравнимое, мрачное удовольствие.

- Думаю Питеру его подарили, - как ни в чем не бывало продолжал Алан, равнодушно пожав плечами. – Даже если так, хранить на корабле алкоголь выше тридцати процентов запрещено, так что он просто не сможет никому пожаловаться под страхом увольнения. Расслабьтесь.

- С каких пор такие четкие границы на алкоголь? – нахмурившись, спросил Тео, не до конца доверяя словам Алана. Все знали, что есть конкретный список вещей, которые нельзя проносить на корабль, но никогда не было точной цифры в градусах, по ограничению на алкоголь.

- С этого месяца вообще-то, - поджав губы, недовольно ответил Алан. – Я догадывался, что вы не читаете правила, но надеялся, что все же ошибаюсь. Поправка была внесена чуть меньше тридцати дней назад, так что бедняге Питеру еще предстояло узнать о ней и выбросить свою драгоценную ношу за борт, ибо распивать такие напитки на корабле более незаконно, чем хранить их.

- Так пусть спасибо скажет, - разведя руками, совершенно серьезно произнес Мэтт. И тут же, не выдержав напора, по каюте прокатилась новая волна смеха, в которой принимали участие уже все четыре друга.

Вечеринка продолжалась.

*Саркс392. Яма.*

*Вторник. 17:08.*

Прошло полгода с тех пор, как Том согласился быть учеником доктора Росса. С завидной регулярностью, каждый месяц парень проверял сообщения о кораблях, на которые были совершены нападения пиратов, чтобы быть уверенным, что с Мегу все в порядке. Впрочем, на излишнее беспокойства у Тома просто не было времени. Он учился, как безумный. Доктор Росс исполнил все свои обещания и превратил жизнь Тома в ад. Он постоянно давал ему задания, книги и трактаты, факты, которые нельзя было понять, только выучить. Как таблица умножения, которую необходимо зазубрить и оставить в голове на всю жизнь. Том учился прилежно. Он изучал книги, запоминал термины, с тем, что было непонятно, обращался к доктору. Помимо медицины, Росс давал парню на изучение книги по технологиям, медленно подготавливая почву для кибер технологий, однако эти тома собирали пыль, выстаиваясь один на другом на прикроватном столике в квартире Тома, куда тот клал их, а потом падал лицом в подушку и блаженно предавался сну на ближайшие три, а если повезет – четыре, часа.

За прошедшие полгода Том поглотил больше кофе, чем за всю свою жизнь. Под глазами парня залегли круги, так похожие на те, что были у Росса. Доктор был доволен результатами трудов своего ученика, так же как был доволен собой, за то, что присмотрел и выбрал его. Собой Росс был, пожалуй, доволен даже больше. Со временем доктор стал принимать клиентов вместе с Томом, уверенно представляя его, как своего ассистента. Общение с людьми было важной частью работы врача, и Росс хотел, чтобы Том понимал это. Впрочем, после почти суток сидения за учебниками Том не понимал уже ничего. В такие дни доктор позволял парню уйти домой и просто выспаться, потому что толку от него все равно не было бы.

Прошли месяцы, прежде, чем организм Тома более менее привык к суровому графику доктора Росса. А вот к нетерпимому характеру врача парню было еще привыкать и привыкать.

Одним холодным вечером вторника на пороге клиники появилась женщина с маленьким ребенком на руках. Ее крупное тело подрагивало от страха или холода, однако руки оставались недвижимы, создавая маленькому мальчику островок равновесия и тепла. Ее спутанные короткие каштановые волосы мокрыми прядями свисали на лицо. С одежды лилась вода, образуя в приемной клиники лужу. Однако доктора Росса, выкатившегося из кабинета на стуле, мало волновал дождь. Мгновенно среагировав, мужчина забрал ребенка у матери и перенес его в соседнюю комнату, давая женщине возможность снять ботинки и мокрую куртку. Том, заранее зная свои первичные обязанности, бросился в кладовую за тряпкой для пола.

- Вы доктор Росс? – послышался хриплый женский голос из кабинета. Том замер, стоя на коленях перед лужей и прислушиваясь к разговору. Женщина прочистила горло и, не дожидаясь ответа, продолжила: - Я Марта, а мой сын – Дик. Прошу осмотрите его. Я в отчаянии и не могу позволить себе врачей в Пошисе, к тому же, по мнению местных докторов Дик долго не протянет. Прошу, я столько о вас слышала! Помогите!

Доктор ничего не ответил, но Том и без того понял, что Росс уже принялся за дело. Парень рассмотреть ребенка не успел, поэтому все, что ему оставалось – быстро покончить с делом и бежать в кабинет, чтобы понаблюдать за работой дока.

Мальчик был бледен и не приходил в сознание. Женщина стояла у правой стены, с волнением смотря на ребенка и заламывая руки. Росс водил над мальчиком сканерами, проверяя реакции организма. Мужчина быстро закончил и резко повернулся к матери. К удивлению Тома он не предложил ей сесть или чашечку чая, как обычно делал с озабоченными родителями. Это могло означать только одно: дело по-настоящему плохо. Впрочем, то, что Дику оставалось немного Том мог понять и из выражения лица Росса.

- Расскажите, что происходило до того, как вы его принесли сюда, - неожиданно спокойно произнес доктор. Этот тон должен был успокоить мать, но Марта продолжала заламывать руки, хотя в ее глазах появилась слабая надежда.

- Все началось, - дрожащим, хриплым голосом заговорила женщина, - с болезни. В смысле, был жар и тошнота. Я думала, может отравился чем. Такое ведь случается, особенно здесь. Казалось, ему стало лучше, а потом все в раз вернулось. Я испугалась, бросилась к врачу. К доктору Мирду, на том конце Ямы. Он ближе всех живет к нашему дому, поэтому я всегда ходила к нему, да и ходить то не за чем было. А тут вот… и он сказал, что дальше будет только хуже, но Дику не помочь. Что-то про то, что в Яме нет условий, чтобы содержать таких больных. Я думала, может в Пошисе есть, но туда так долго ехать, а пока займешь очередь, пока дойдешь до врача и не факт, что он скажет больше. Я слышала много хорошего про вас, доктор Росс. Прошу, скажите, что Дику можно помочь.

Ее сбивчивая речь тронула Тома, но лицо доктора оставалось бесстрастным. С Мирдой Росс был знаком. Среди прочих дилетантов Ямы, Мирда действительно являлся врачом и весьма квалифицированным. Разве что в весьма ограниченной области. Он был, так называемым, бытовым врачом. Без проблем разбирался во всех болезнях, которые могли подхватить жители Ямы, но за хирургическим вмешательством люди все равно вынуждены были идти к Россу.

- В Яме действительно нет условий для лечения подобных заболеваний, - наконец медленно выговорил доктор, стараясь, чтобы каждое слово было разобрано и услышано. – Лечение может затянуться на годы. Нужны специальные помещения, больше, чем один врач, лекарства, рецепты которых были утеряны столетия назад, а то, что мы имеем сейчас малоэффективно.

Сердце женщины упало. Руки безвольно повисли вдоль тела. Казалось, еще немного и она упадет. Единственное, что спасало Марту – стена за спиной. Том, заметив к чему все идет, бросился за стулом и подкатил его к женщине, помогая есть сесть. Росс никак не отреагировал, он вообще словно не замечал наличия парня в кабинете.

- Значит, Дик умрет? – едва слышно прошептала женщина, помертвевшими губами.

- Марта, - неожиданно сказал доктор, заставив мать вскинуть голову. Он сделал два шага и присел рядом с ней, чтобы не приходилось смотреть сверху вниз. – Доктор Мирда сказал, *что* может спасти вашего ребенка?

Женщина отчаянно замотала головой, сумев выдавить слабое: «Нет». Она продолжала мотать ею и Росс, понял, что Марта знает. Прекрасно знает, как спасти Дика, но ни за что не согласиться на это.

- Я не скажу вам ничего нового. Мальчика можно спасти только так. Ведь вы не сами пришли сюда. Вас направил доктор Мирда. Потому что знает, что у меня есть то, что вам нужно.

Женщина впилась безумными глазами в спокойные стальные глаза доктора и выглядела так, словно готова была прыгнуть и расцарапать ему лицо. Прийти сюда ей в самом деле посоветовал доктор Мирда, но Марта до последнего надеялась, что это был просто совет в пользу более опытного врача.

- Я не могу так с ним поступить, - успокоившись, едва слышно прошептала женщина, на мгновение бросив взгляд на кровать. – Я не могу… не хочу… не хочу, чтобы его все вокруг ненавидели. Не хочу, чтобы он нес это бремя. Не хочу однажды услышать, как он проклинает меня за то, что я сделала с ним.

Что-то мелькнуло в глазах Росса. Так быстро, что Том едва уловил этот момент. Он бы и вовсе не заметил, если бы не всматривался в лицо доктора все время, пока женщина говорила. Росс понимал. Сейчас, как никто другой он понимал Марту, хотя и не был настоящим отцом Мегу.

Неожиданно, словно что-то осознав, женщина поменяла выражение лица. Оно перестало быть безумным, как если бы ее посетила внезапная идея.

- Ему ведь не обязательно становиться киборгом! – с надеждой прошептала Марта. – Если у вас есть нано-роботы введите их ему. Без модуля. Они ведь предназначены для лечения и все равно будут заниматься тем, на что запрограммированы.

- Нет, - быстрый, простой и холодный ответ буквально заморозил женщину. Доктор не изменился в лице, однако Том научился разбирать даже его бесстрастные выражения. Сейчас это была почти злость. Почему он злится? Парень не мог понять. В конце концов, со слов женщины все действительно намного проще.

- Это так не работает, Марта, - уже спокойнее, тихо проговорил Росс, как будто пытаясь успокоить женщину. Том едва сдерживал брови, которым ужасно хотелось сойтись на переносице и придать лицу хмурое выражение. Уж он то знал, что были случаи излечения людей нано-роботами без модуля. То есть это возможно не только в теории, но и на практике. И такой специалист, как Росс должен знать подобные мелочи. Однако он притворялся, что не знает. Почему? Зачем Россу было так важно вставить ребенку в голову модуль? Заставить мать принять столь сложное решение? Чтобы оправдать собственное преступление?

- Я могу спасти вашего сына, Марта, но не сделаю это, пока вы не будете точно уверены, что хотите подобного спасения, - твердо произнес Росс. Каждое его действие, каждое слово все ближе подталкивали женщину к единственно возможному варианту.

Возможно, будь у нее больше времени, Марта сказала бы «нет». Возможно, будь у нее больше понимания и меньше ненависти к киборгам, она произнесла бы «да». Однако в следующую минуту дыхание мальчика на кушетке неожиданно стало прерывистым. Он хрипел и задыхался, заставив доктора подскочить, закончив уговоры и броситься к пациенту.

- Поражение дыхательного центра, - быстро произнес Росс, а Том в тот момент разрывался между ужасом перед неминуемой гибелью ребенка и восхищением, ведь он ни за что бы не смог произнести так быстро эти длинные слова.

- Дальше кома и смерть, у него и так парализованы конечности. Ну же, Марта. У вас нет времени на решение. Модуль или смерть! – теперь уже доктор говорил быстрее, его лицо чуть изменилось: искривились брови, выдавая отчаяние, срывался на окончании некоторых слов голос.

- Модуль, - вскрикнула женщина и разрыдалась, закрыв лицо руками. Доктор вскинул голову, готовый прокричать команду Тому, но парень уже скрылся в кладовой, вытаскивая на свет ящик, к которому никому нельзя было прикасаться. Прикоснувшись пальцем к замку, Росс подождал, пока звякнула защелка. Это был не просто сканер отпечатка. Настоящий генетический замок, от которого у Тома, с первого взгляда голова пошла кругом от фантазий. Как давно парень мечтал увидеть и поработать с настоящим генетическим замком. Это же настоящий грааль для человека, годами занимавшегося различного вида ключами.

Засмотревшись за ящик, Том не сразу заметил, что именно схватил доктор. Пузырек был похож на тот, который Росс использовал на Мегу, однако на верхней и нижней его части сверкали предупреждающие красные полоски.

- Электроды, быстро! – крикнул Росс Тому, заставляя парня действовать. Доктор ввел вначале одну капсулу, в голову ребенка, затем подготовил вторую. Тем временем Том подключил почти все диоды.

- Введешь туда же, куда я первую, как только скажу! – быстро произнес Росс, сунув парню в руки капсулу, а сам бросился к компьютеру. На экране выскочило какое-то окно. Том закончил с диодами и присел у кушетки, готовый по первому приказу ввести нано-роботов. Внутренне его трясло от страха, напряжения, возбуждения. Том не мог разобраться в клубке эмоций, заставлявших его сердце подскакивать вверх-вниз в грудной клетке, однако внешне парень оставался спокоен. Как и доктор Росс.

- Вводи!

Том не медлил. Росс что-то быстро печатал, летая пальцами по клавиатуре со скоростью, о которой даже Том мог только мечтать, а ведь он не мало времени проводил, программируя различные ключи. Марта продолжала всхлипывать, боясь оторвать руки от лица. Ее голова прижалась к коленям. Про себя женщина молилась и умоляла сына простить ее.

Мальчик продолжал хрипеть, а затем, совершенно неожиданно, перестал. Том замер, в ужасе, подумав было, что они не успели. Однако за одним тихим, ровным вдохом, последовал другой. Дик дышал. Нано-роботы начали работу.

Резко расслабив напряженные до предела мышцы, Том с грохотом упал на пол рядом с кушеткой и резко выдохнул, чувствуя облегчение. В руке у него по-прежнему лежала капсула и парень только теперь заметил, что она на две третьих наполнена. С округлившимися глазами он взглянул на мальчика, решив, что ошибся и все сделал неправильно. Однако, прежде, чем парень успел исправить ошибку, Росс присел и забрал у него капсулу. Проверив, что большая часть содержимого на месте, доктор довольно кивнул и убрал ее в ящик.

Следующий час прошел в тяжелом молчании. Том остался сидеть на полу. Парень не был уверен, что найдет силы подняться. Марта перестала плакать, но рук от лица не отняла. Порой ее плечи вздрагивали, слышался всхлип, а затем женщина замирала, как статуя. Росс убрал ящик, а затем принял стоячую позу у стола, спиной к компьютеру. Иногда доктор бросал быстрые взгляды на экран, чтобы проверить, как идет работа. Том не мог понять, что видит Росс в сплошных потоках букв и цифр, скользивших по экрану, однако доктор разбирался в кибертехнике лучше любого человека на Сарксе. Поэтому Том парень просто доверился ему.

Ровно через час и двенадцать минут строчки на экране замерли, заставив Том с любопытством взглянуть на кушетку. Внешне ничего не изменилось. Дик ровно дышал, продолжал оставаться ужасно бледным и изможденным.

- Готово, - пробормотал Росс, устало зевнув. Том с удивлением наблюдал за этим редким действом. Зевающий доктор был чем-то новеньким, ведь казалось его вполне устраивают привычные три часа сна.

Слова Росса заставили женщину вскинуть голову. С надеждой и страхом Марта взглянула на своего ребенка. Она не увидела ни металлической кожи, ни каких-либо других внешних отличий. Ничего, что заставило бы других людей думать, что ее ребенок теперь полу киборг. И все же он им стал… Если бы у Марты остались слезы, она вновь разрыдалась бы. Глаза были красными и сухими, лицо уставшим и измученным. За несколько часов женщина пережила вдвое больше, чем за полжизни. Не самым грациозным образом соскользнув со стула, Марта подползла к кушетке, дрожащей рукой коснувшись лица сына.

- Почему он не просыпается? – первые за долгое время слова, произнесенные сухим хриплым голосом, показались женщине чужими.

- Потому, что есть еще кое-что, что я могу сделать, - сказал доктор, поворачиваясь к экрану компьютера. Женщина непонимающе взглянула на его спину. Том заинтересованно поднялся, подходя ближе, хотя ничего не мог понять в буквах на экране. Росс что-то пропечатал, коротко и быстро. Прошло несколько секунд и программа выдала ответ, который, как видно, удовлетворил доктора. Еще через минуту окно свернулось. Все это время женщина в ожидании смотрела на Росса, не зная, чего ожидать от этого пугающе спокойного человека.

- Я знаю, как тяжело вам дался этот выбор, - произнес доктор. – Я понимаю, потому что сам вынужден был однажды принять подобное решение. Поэтому позвольте объяснить, что такое модуль. Я хочу, чтобы вы поняли, что сам по себе модуль не превращает человека в киборга. Да, он дает определенный процесс кибернизации человеческому телу, но Дик не проснется однажды, превратившись в металлическую машину смерти. По факту, сейчас в организме вашего ребенка не осталось ни одного нано-робота. Они действовали в помощь иммунной системе и были уничтожены вместе с болезнью. Внешне на Дике это никак не отразится, - Росс глубоко вдохнул, переводя дух, хотя говорил он вполне медленно и спокойно. – Модуль дает многие преимущества своему владельцу. Его единственный минус в том, что у человека нет выбора. Он принимает помощь модуля хочет того или нет. В общем-то, именно так ребенок, вырастая и осознает, что является наполовину киборгом. Даже если вы не скажете этого Дику, в свое время его отличие станет явным для него самого. Я знаю, как тяжело приходиться жить таким детям на планетах подобных Сарксу. Не важно, по какой причине у них модуль, окружающие, в своей ненависти к киборгам, не могут простить людям подобной слабости.

- Я знаю, - решив, что доктор закончил, сокрушенно прошептала Марта. – И понимаю. И несмотря на все, я благодарна вам, доктор Росс, за спасение сына. Я постараюсь выплатить сумму, которую вы назначите, однако возможно попрошу у вас некоторой отсрочки, потому что мало зарабатываю, а то что есть отдаю семье.

Росс прервал ее монолог взмахнув рукой.

- Позвольте мне закончить, Марта, - произнес доктор, как-то немного изменившись в лице. Том долго не мог понять, что это слабая, скрытая улыбка. – Как я уже сказал, модуль сам по себе не превратит вашего сына в киборга. То что я только что сделал, по окончании операции, я отключил его. Модуль нужен, чтобы контролировать передвижения нано-роботов, но их в организме не осталось, а значит и модуль, как таковой больше не нужен. В отключенном состоянии он остается просто частью мозга, незаметной частью, о которой ваш сын никогда не узнает, если вы сами не решите ему рассказать. Он не будет мешать ему и помогать. Дик ничего не почувствует. Никаких изменений. А с учетом того, что ему всего пять, вскоре вообще забудет об этой болезни. Единственные, кто могут определить модуль это киборги, но они не заглядывают на планеты дальнего космоса, так что вашему сыну ничего не грозит. Он не узнает и другие не узнают. И отношение окружающих к нему не изменится.

Тут женщина не выдержала. Слезы, которые, казалось закончились, снова полились из глаз. Всхлипывая, Марта сложила перед собой руки в молитвенном жесте и склонилась к ним лбом.

- Вы святой, доктор Росс. Спасибо вам. О, спасибо!

Росс скривился, но к моменту, как женщина подняла голову, сумел растянуть губы в слабом подобии улыбки. Это была приятная «отеческая» улыбка, которой в обычной ситуации никто не стал бы одаривать тридцатилетнюю женщину.

- Оставьте свои данные, чтобы я знал, куда отправить счет. На срочной оплате не настаиваю, присылайте что сможете, главное не затягивайте на года.

Слетев с любых других губ, подобные слова могли полностью разрушить сложившуюся доверительную атмосферу, но Росс сумел сказать о том, что он не предлагает бесплатных услуг так, словно просто напоминал женщине о ее же словах.

Предлагать чай доктор не стал. Теперь в этом не было смысла. Дик довольно быстро очнулся и Марта забрала его, решив отнести на руках, хотя мальчик уже чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы идти самому. Как только дверь за пациентами захлопнулась, наступила тишина, прерываемая лишь шумом дождя за окном. Шумом, который Том почти не замечал с момента, как появились Марта и Дик.

Подняв ящик, Росс направился в кладовую, чтобы спрятать свое сокровище. Том с завистью смотрел на генетический замок ящика, пока тот не скрылся из виду. Было еще кое-что, о чем парень хотел спросить доктора. Том слышал, как закрылась дверь кладовой, однако Росс не пошел в кабинет, а повернул чуть раньше, на кухню.

«Кофе» - скривившись подумал Том и двинулся за доктором. Тот в самом деле заваривал очередную кружку кофе, аромат которого настолько впитался в стены дома, что его ощущал любой гость. Это был приятный запах, а Том и вовсе перестал его различать, проведя полгода в клинике.

- Почему вы ей соврали? – с порога спросил Том, слишком резко, как он потом подумал, но отступать было поздно. От удивления доктор перестал перемешивать растворимый кофе в чашке.

- Вы сказали, что нано-роботы не будут работать без модуля, но ведь это ложь. Вы сделали ее ребенка киборгом. Зачем? Чтобы оправдать собственный выбор?

Том не хотел заходить так далеко. Не хотел показывать Россу, что он на самом деле думает и уж тем более не хотел обвинять своего учителя, тыкая его носом в ошибки двадцати четырех летней давности.

- Значит, ты считаешь, что было бы лучше просто ввести нано-роботов и положиться на удачу? – обманчиво спокойным тоном спросил доктор Росс, продолжая помешивать кофе. Том не распознал угрозы. Он так запутался в собственных мыслях и эмоциях, что язык бежал впереди разума.

- Да! Это лучше, чем превращать ребенка в киборга! То, что вы отключили модуль, то что он никогда не узнает эту часть себя не делает его меньше киборгом!

Неожиданно Том заткнулся. Возможно, уловил сложившуюся в кухне атмосферу. Возможно, наконец осознал, каким тоном говорил доктор Росс. А возможно, Том понял, как ограниченно звучат его собственные слова. Слепая ненависть к киборгам, на которой воспитывался каждый ребенок планет дальнего космоса давала о себе знать в самых неожиданных формах. Том просто не мог принять подобного оборота событий. Для него не существовала судьбы ужаснее, чем стать, даже частично, но киборгом.

- Твои умственные способности никогда не давали мне повода усомниться в сделанном выборе, однако сейчас я разочарован. Мой ученик должен видеть за границами людских страхов. Ты пока не способен на это. Ты готов приговорить умирающего ребенка к судьбе более страшной, чем быть киборгом, лишь бы успокоить собственные иллюзии относительно правителей вселенной. Я знаю, откуда взялась ненависть к киборгам. А ты?

Росс говорил спокойно, плавно и рассудительно. Он говорил так почти всегда, кроме редких моментов, когда стрессовые ситуации заставляли поднять голос. Среди спокойных интонаций доктора могли прятаться страх, злость или радость, но разобрать эти эмоции было практически невозможно.

Том наконец успокоился. Взглянув на ситуацию со стороны, парень понял, что вел себя неправильно. Закрыв глаза, он отсчитал до десяти, приводя мысли в порядок. Откуда взялась ненависть к киборгам? Том никогда не заглядывал настолько глубоко. Точнее, в этом не было нужды. Киборги силой захватили планеты дальнего космоса. Навязали им свои идеи и образ мыслей. Они разоряли города, убивая взрослых и забирая детей, чтобы пополнить ряды своей армии. Разум в металлической оболочке способен повзрослеть, однако это будет разум, взращенный на идеологии киборгов и полностью с нею согласный.

Именно это Том и сказал доктору. Спокойным тоном, продумывая каждое следующее слово. Это была та истина, в которой Том не сомневался. Часть парня боялась, что он ошибается, что доктор вот-вот скажет нечто, что кардинально изменит его мир. Однако Росс лишь согласно кивнул.

- Это так, но попробуй посмотреть дальше. Киборгов ненавидят существа на планетах, которые они захватили, но это только планеты дальнего космоса. Почему, как ты думаешь, остальные галактики не восстанут против своих хозяев? Почему люди готовы платить деньги за модуль в голове и возможность излечения даже тогда, когда вылечиться можно обычными способами?

- Но ведь это империя киборгов… в смысле, они же все оттуда. Они не захватывали эти планеты, - немного сбивчиво и совершенно неуверенно пробормотал Том, понимая, что ничего более вразумительного сказать не способен.

- Разве? – с издевательской усмешкой спросил Росс. Теперь он смотрел сверху вниз на парня, как на ребенка, который совершенно ничего не понимает и все же делает вид, что знает больше других. Тому этот взгляд не нравился, доктор как будто рос на его глазах, а может, это сам Том уменьшался.

- По твоей версии киборги появились разом на сотнях планет вселенной, а потом просто взяли и решили силой захватить оставшиеся десятки? Так это выглядит в твоей голове? И откуда же по-твоему появились киборги?

- Прилетели, - тупо выдавил Том, чувствуя, как теряет контроль. Его знания в отношении киборгов ограничивались тем, что пересказывалось из уст в уста, тем чему его учили родители и чему учили всех детей Саркса. Том никогда не задумывался о мотивах киборгов и уж тем более о том, откуда они появились. Появились и все. Это ведь было задолго до рождения Тома! Киборги – зло. Вот, что парень знал наверняка.

- Откуда? – чуть наклонив голову и приподняв брови, насмешливо спросил доктор Росс. – Прилетели из другой вселенной? Ты ведь не понимаешь. Совсем не понимаешь, да? Кем были киборги до того, как стали такими, какими мы их знаем.

- В смысле? – не выдержав, нахмурился Том. – Это же киборги. Киборгами и были.

Такое объяснение казалось ему вполне исчерпывающим, однако в нем была определенная прореха. Даже не прореха, а огромная пустая дыра. Если киборги всегда были киборгами, то как же из стало так много? В смысле до того, как они стали захватывать планеты и изменять детей. Киборги ведь не могут размножаться естественным путем. Не могут создавать маленьких кибер-деток. Тогда как?

Росс обреченно вздохнул и даже присел, повертев перед собой кружку полную кофе, который медленно остывал, не дождавшись пока его выпьют.

- Твой мир, Том, слишком прост и ограничен, - тихо выдал доктор тоном, каким пациентам сообщают о том, что они неизлечимо больны. – Садись. И налей себе кофе или чаю. Я расскажу, как зародилась империя киборгов. Может, это позволит тебе взглянуть на ситуацию под другим углом. Я не хочу, чтобы из-за ненависти, грызшей поколения, ты был не способен реально представлять порядок в мире.

Тому слова доктора не понравились. Парень не хотел открывать эту дверь, из-за которой он может никогда не вернуться. Он боялся, что после слов Росса увидит врагов вселенной в другом свете. И все же любопытство взяло верх. Быстро заварив кофе, парень уселся напротив доктора и превратился в слух. Сделав два глотка, таких больших, что кружка почти опустела, Росс поставил ее обратно на стол и обхватил обеими руками.

- На одной далекой отсюда планете, я бы даже сказал, что она находится по ту сторону кластера от Саркса, было очень холодно. Чем-то эта планета напоминала Саркс. Такая же заброшенная, немноголюдная, только куда более больная. Болезни среди людей на той планете развивались быстро и так же быстро убивали. Собственно, все это происходило сразу после уничтожения Земли. Где-то в тот период времени. Да, к слову, Земля это не сказка, как многие считают. Эта планета действительно существовала, хотя и очень далеко от нашей галактики. И люди действительно начали свой род на Земле, хотя позже, по собственной глупости уничтожив родную планету, вынуждены были заселить вселенную и прижиться с прочими существами, уже обитавшими в ней. Итак, после гибели Земли пролетело чуть больше половины тысячелетия, когда на одной из бедных планет, кажется тогда она называлась Энцелад, несколько ученых попытались создать универсальное лекарство от всех болезней. Они разработали нано-роботов. Маленьких почти разумных существ, которых можно было запрограммировать под определенную модель «здорового» человека. Их задача была в выявлении несоответствий характеристик пациента и установленной в них модели. Первыми, ученые ввели нано-роботов себе. Вот только они не рассчитали, что для маленького робота, который по сути своей был создан из особого органического материала, внешне напоминавшего металл, любая человеческая ткань будет казаться неправильной. Конечно же, ученные ввели все, что было. Им нужно было знать, как отреагируют оставшиеся в организме нано-роботы, когда нечего будет лечить. Вот только для них всегда было что исправлять. Они исправили каждую кость, каждую ткань, каждое сухожилие и каждый орган в теле ученых-медиков, превратив их в без эмоциональные холодные машины, способные лишь мыслить. Да и их мысли, с годами, сильно изменились. Забыв какого это – быть человеком, они сконцентрировались на том, что оставалось их основной задачей: вылечить планету. Видишь ли, нано-роботы не останавливаются, пока не выполнят задачу. Более того, если не направлять их, то они будут лечить все, что попадается на пути. Поэтому, введи ты нано-роботов мальчику без модуля, они могли превратить его во что угодно и при этом даже не вылечить то, что нужно. Конечно, они стараются первым делом направить усилия на источник поражения в организме, однако это не мешает им попутно менять все, что кажется неправильным. Итак, Энцелад. Больная, бедная, холодная планета, люди на которой настолько отчаялись, что были согласны на любое, даже самое безумное лекарство, которое могло избавить их от боли и страданий. Так появились первые киборги, позже получившие другое название. Механоиды. Шли годы. Со временем механоиды изменили всех людей на планете. Они не могли предложить ничего, кроме избавления от эмоций и болезней. Они не могли полностью управлять процессом. Лишь каким-то чудом нано-киборги не трогали человеческий мозг, который оставался запертым в «металлической» оболочке и функционировал в ней, как в обычном теле. К слову, металл и киборги вообще никак друг к другу не относятся. Внешний покров киборгов это результат работы нано-роботов. По факту, это и есть нано-роботы, а они вовсе не являются металлом, хотя то, чем они становятся, объединяясь, очень похоже по внешнему виду на металл. В конечном итоге, спустя десятилетия, на Энцеладе не осталось людей. Совсем. Первое время все шло отлично. Киборгам нужно мало воздуха – только, чтобы питать мозг. Им не нужна еда или вода. Вся планета стала жить одним лишь развитием. Механоиды изучали культуры других народов, они углублялись в науки и технологии. Они искали способ контролировать нано-роботов, но не находили его. Киборги не стареют. И не могут иметь детей. Одни и те же люди, на протяжении сотни лет жили бок о бок. Знаешь к чему подобное может привести? К тому, что у людей получается очень хорошо. К войне. Война дала механоидам смысл в жизни. Они получили возможность умереть и воевали день и ночь, потому что не нуждались во сне. Никто не мог победить в этой войне. Она закончилась бы полным уничтожением и механоидов и Энцелада. Когда стало понятно, что это бесполезное и бессмысленное занятие, война закончилась так же быстро, как и началась. Механоиды решили распространить идею нано-роботов дальше по вселенной. В конце концов они ведь действительно сотворили чудо: создали лекарство от всех болезней. Осталось только понять, как держать его под контролем. Их целью стал Ганимед. Вот только уровень жизни на Ганимеде был намного выше, чем на Энцеладе. Возможно самые бедные слои той планеты согласились бы на жизнь без эмоций, но прочих это не устраивало. Они предпочли страдать со своими болячками, оставаясь людьми. Это поставило механоидов в тупиковую ситуацию. В конечном итоге, они ведь приехали не воевать, а предлагать мир в виде нано-роботов. И вот тогда появились ученые, согласившиеся присоединиться к исследованиям механоидов при условии, что самих их не изменят. Пролетели десятилетия, пока не появился модуль. Универсальная маленькая коробочка, созданная из того же материала, что и нано-роботы, и все же действовавшая по совершенно другому принципу. Ее так же вводили в организм человека с помощью капсулы. Вводили в голову. Жидкий модуль проникал в мозг и укреплялся там, распуская тонкие нити по всем уголкам мозга, чтобы иметь возможность непосредственно подключаться к любой части тела. Первые модули не могли ничего, кроме управления нано-роботами. Человека, впрочем как и сейчас, подключали к компьютеру, ему вводили модуль, после того, как тот закреплялся, вводились нано-роботы и через модуль им отдавался определенный приказ. Потребовалось много лет экспериментов прежде, чем нано-роботы действительно стали слушаться модуль. Так появились первые киборги. Ганимед изменился в мгновение ока. Изначально модуль начали ставить люди с неизлечимыми болезнями, позже он появился у каждого, кто сломал ногу или словил пулю во время ограбления в переулке. Нано-роботы вошли в оборот. Модуль постоянно изменялся, улучшался и усиливался. Люди, прежде не желавшие превращаться в машины, стали использовать нано-роботов все чаще и чаще, даже по самым мелким проблемам. Это начиналось с мыслей: «От двух раз сильных изменений не будет» и заканчивалось желанием военных металлизировать войска, чтобы сделать их не убиваемыми. Тогда ведь еще не было особо эффективного оружия против киборгов. Им можно нанести легкий вред простыми пулями, которые, например, использует Мегу, однако киборги легко восстанавливаются введением нано-роботов. Идея двинулась дальше. Планета за планетой, механоиды, те самые, первые с Энцелада, прилетали и предлагали чудотворное лекарство. В итоге этим, самым простым и гуманным способом киборги захватили большую часть вселенной. Я не говорю, что они не воевали. Воевали киборги много и часто, хотя никогда достаточно долго. Вот если бы… - тут Росс неожиданно запнулся, замер и задумался, на лице мужчины отразилось сомнение. Пролетела минута, доктор сделал глоток совсем остывшего кофе, выпрямился и продолжил рассказ, как будто и не было этой странной необычной паузы. – Так киборги захватили кластер – невероятное множество галактик. Конечно, они уже совсем забыли, что когда-то были людьми. Новой проблемой бессмертной расы стало то, что их армия, при таком гуманном захвате, была слишком маленькой, а ведь, чем выше забираешься, тем больше появляется противников. Киборги стали собирать армию по тем планетам, на которых уже распространили свое влияние. Тысячи тысяч добровольцев, которые сами решили сражаться и позволили целиком превратить их в киборгов, лишить эмоций. Киборги стали захватывать планеты дальнего космоса, пополняя армию с помощью детей. Изменить ребенка легко. Вначале их просто переселяли на другие планеты, превращая в вечно благодарных людей, которых якобы спасли от ужаса предначертанной им жизни. Позже эти благодарные люди становились добровольцами. В какой-то момент стало ясно, что такая политика слишком медленна для нормального пополнения армии, которая редела в войнах со свободными планетами и с повстанцами, которые рано или поздно появлялись в самой империи. Появилось оружие против киборгов, разрушавшее из структуру. В итоге киборги стали захватывать планеты и изменять детей прямо на месте. Позже нормальный рост и комплекцию детям просто наращивали с помощью нано-роботов. Хотя на то, чтобы научиться этому ушло не меньше полвека. Это происходит до сих пор на различных планетах вокруг Саркса или дальше. Мы считаемся частью империи и стоит быть благодарными хотя бы за это.

Наступило молчание. Том только через минуту тишины понял, что Росс закончил повествование. На часах – полночь. В голове парня метались беспорядочные мысли и одновременно зияла пустота. Киборги были людьми. Если ввести нано-роботов без модуля, то человек станет механоидом. Механоидом быть страшнее, чем киборгом. Однако ничто из этого не изменило отношение Тома к киборгам. Да, они были людьми. Да, все это начиналось как большой проект по спасению человечества, однако они все равно захватывали планеты, уничтожали города, убивали взрослых и забирали детей, делая их частью своей нескончаемой армии.

Позицию же доктора в отношении киборгов Том понять так и не смог. И в тот момент не был уверен, что хочет ее узнать.

*Космическое пространство. Ближний горизонт Саркса329.*

*224 день от начала полета. День.*

День Мегу начался с дежурства ранним утром.

Электронный будильник, встроенный в стену каюты, молчал. Девушка никогда не пользовалась будильниками, ведь у нее был модуль, который в нужное время посылал мозгу сигнал, заставляя проснуться. Мегу лежала, разглядывая в темноте абсолютно ровный, серый потолок. Гудели двигатели. К этому шуму привыкаешь за время полета настолько, что перестаешь его различать. Мегу осознавала, что двигатели еще работают лишь в такие вот одинокие ранние часы, когда тело только пробуждается и мозг проверяет работу всех чувств. Нагретое изнутри одеяло, снаружи было холодным. Мегу не хотелось покидать постель.

Прошло два месяца со дня рождения девушки. Воспоминания о том дне медленно угасали в глубинах памяти. Все самое ценное, все, что Мегу хотела запомнить, она отправляла в папках модуля. Это был своего рода огромный дневник, наполненный самыми яркими моментами ее жизни. Модуль представлялся девушке по-разному. Иногда это был коридор со множеством дверей, иногда архив из подписанных папок, словно смотришь на экран компьютера. Неизменным оставалось лишь то, что после утренней зарядки, Мегу садилась на кровать и закрывала глаза, проверяя, как работают самые важные системы модуля. Первым ее внутренний взгляд обращался к выключателю кибер-сети. Тот должен был всегда оставаться погашенным, в противном случае девушку ждала бы скорая расправа. Ее до сих пор не нашли только потому, что модуль со стороны киборгов считается неактивным, и, как следствие, его нельзя отследить. Дальше Мегу проверяла заградительные экраны. Они проецировали любым киборгам, оказавшимся поблизости ложное представление о ее модуле. Точнее сказать не ложное, а единственное истинное. Смотря на нее любой киборг видел в своих сводках лишь данные Мегуми Соль – девушки-сироты, выросшей в Яме на планете Саркс329. Там отражались ее физические данные, наличие модуля, который был вечно отключен и то, чем она занималась по жизни. Мегуми Соль не была преступницей, разве что первого ранга, но такие киборгов не интересовали. И все это являлось правдой. Все документы Мегу с момента рождения были чистыми и настоящими. Некоторые люди создают новую личность, чтобы спрятаться под ней от преступлений старой. Доктор Росс создал для Мегу новую личность, чтобы перекинуть на нее все преступления. Так Мегуми Соль осталась нетронутой. Обход сканеров киборгов был не единственным, что могли заградительные экраны девушки. Она так же была способна обмануть любую человеческую систему сканирования, чем пользовалась, но довольно редко.

Перед тем, как закончить, Мегу по-привычке замерла перед дверью, на которой значилось имя ее отца. Первое время, после того, как девушка обнаружила существование этой двери, она долго не решалась открыть ее. Из-за опеки доктора Росса, Мегу никогда не чувствовала себя сиротой, он заменил девушке отца и она редко задумывалась узнать что-то о настоящем. Лишь раз девушка замерла, держась за ручку таинственной двери, но открыть не так и не решилась. С тех пор Мегу просто игнорировала комнату, притворяясь, что той не и вовсе.

Урчание в животе заставило девушку закончить с модулем и выползти из каюты на поиски самого невкусного в мире завтрака. В коридоре Мегу догнала сонно бредущего к кухне Тео. Тот рассеяно кивнул девушке и продолжил путь. Мэтт и Алан стояли в ночную смену, Колин должен был заступить несколько часов назад. После завтрака Тео и Мегу сменят Мэтта и Алана.

Парень и девушка с тоской уставились на сухой салат и едва теплые яйца на пластмассовом подносе.

- В такие моменты чувствую себя киборгом. У этой еды ведь абсолютно нет вкуса! – проворчал Тео, ковыряя вилкой салат. В голове Мегу мелькнула какая-то мысль и тут же пропала. Пожав плечами, в ответ себе и в ответ Тео, девушка продолжила есть.

- К слову, о киборгах, - просыпаясь, продолжил парень. – Ты читала постановление 81.12.3 для торговых компаний планет дальнего космоса?

Мегу нахмурилась, пытаясь вспомнить, на каком пункте она остановилась и, поняла, что уснула уже после тридцатого.

- Нет, - снова пожала плечами девушка. – А что там такого?

В тот момент ее сонное сознание не успело в достаточной мере среагировать и напрячься. Интуиция видела третий сон, а сама девушка слушала Тео в пол уха. Поэтому она слишком поздно поняла, о чем говорит парень. И слишком бурно отреагировала на столь неожиданную новость.

- Теперь каждая компания обязана иметь на борту хотя бы одного киборга. Для защиты, как там написано. Вообще это логично. Один такой парень может заменить сразу нескольких охранников, а компания будет выплачивать киборгам процент с торговли, примерно как нам зарплату, может больше. И все ничего, разве что вот мы поголовно работы лишимся…

- Почему?! Они ведь столько десятилетий не трогали планеты дальнего космоса, оставили нас самим себе, почему сейчас?!

Тео не заметил, как начал срываться голос Мегу, и просто ответил:

- Время перемен.

- Черт, черт, черт, черт, - повторяла девушка, склонившись над тарелкой. Она бормотала так тихо и невнятно, что даже при большом желании было невозможно разобрать, что она говорит, а такого желания у Тео не было.

- Когда вступает силу постановление? – резко вскинув голову, спросила окончательно проснувшаяся Мегу. Ее мозг лихорадочно работал, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Можно обмануть один раз случайного киборга, который попадется по дороге, но нельзя пудрить мозги одной и той же машине одними и теми же сказками в течение не то что месяцев, нескольких дней! Вначале заградительный экран скроет от киборга кто она, но тот будет думать, что модуль сломан. В конечном итоге возникнет вопрос: почему Мегу до сих пор его не починила, почему не подключена к кибер-сети? А что если у них будут сканеры нового поколения? Среди людей, конечно же, в дальнюю зону отправили бы тех, кто хуже развит в кибернетическом плане, но это киборги. Они действуют по принципу рациональности. В самую горячую зону (горячую от ненависти) они пошлют лучше всего вооруженных солдат. Именно так, потому что все киборги так или иначе солдаты. В одной большой, галактической войне.

- Месяца через два вроде… - уже начиная что-то замечать, медленно пробормотал Тео, наблюдая за реакцией подруги, но ей было уже не до него. Считая, частично в уме, частично вслух, девушка думала, где спрятаться. На Саркс «Омела» вернется еще не скоро, года через пол, может больше. Целиком полет обычно занимает год-два, как повезет и сколько грузов. Два месяца до официального вступления в силу и можно накинуть еще пару месяцев, пока киборги появятся на «Омеле». Для этого ведь даже не надо приземляться на планету: они могут состыковать корабли в космосе и Мегу окажется в полной жопе. Значит нужно сваливать. Бежать, как только «Омела» приземлиться на ближайшей планете. Как раз в ближайшее время она должна будет сесть. Тогда-то все и случиться. Придется бежать… Нет, не так просто, нельзя так. До сих пор имя Мегуми Соль было чистым. Если сбежать ничего не объяснив, можно попасть под подозрение не только людей, но и киборгов, а это слишком опасно. Если твоей задницы всего одно прикрытие, не стоит его губить. Но что же делать?

Чем больше Мегу думала, тем больше погружалась в отчаяние. Она мрачнела на глазах, сидела, согнувшись над столом и вцепившись пальцами в кожу головы, опираясь на локти. Тео обеспокоенно наблюдал, как меняется лицо девушки, светлея, когда приходила идея, и тут же обратно темнея, когда Мегу ее отметала.

- Слушай, что ты грузишься, - махнув рукой, бросил парень. – В смысле, я знаю, что все жители Ямы ненавидят киборгов, но ведь ты же почти одна из них!

Слова Тео вывели девушку из размышлений. Быстро подняв голову, она впилась в него жутким, холодным взглядом.

- Я не одна из них!

- Но у тебя модуль в голове! – стараясь не повышать тона, чтобы не привлечь внимания остальных членов экипажа, завтракавших в общем зале, шикнул Тео, еще раз махнув рукой, в этот раз в сторону головы девушки. Реакция Мегу была мгновенной. Она схватила кисть парня, сама не осознавая, что сделала это, а затем изо всех сил сжала, не зная, как поступить дальше.

- Я не буду с тобой драться, Мегу, - тихо заговорил Тео, смотря прямо в глаза собеседнице, которая продолжала сжимать его запястье.

- Потому что боишься проиграть? – скривившись, зло прошептала Мегу, наклонившись совсем близко над столом и приблизив лицо к лицу парня. В ней взыграла сторона, требовавшая вызова. Она хотела драться. Хотела, как каждый раз, когда кто-то относил ее к роду киборгов.

- Потому что не собираюсь увольняться раньше времени, - совершенно спокойно ответил Тео и не прогадал. Пыл Мегу, хотя и не мгновенно, но спал. Девушка отпустила кисть друга, стараясь не осматриваться по сторонам. Пусть думают что хотят. Теперь, когда она вынуждена будет вскоре покинуть корабль, мнение экипажа уже ничего не значило.

- Идем, - подтолкнув поднос к краю, чтобы удобнее было его перехватить, бросил Тео, поднимаясь. – Алан и Мэтт ужасно устали и ждут нас.

Кивнув, Мегу молча последовала за ним, вспомнив о том, как сама проклинала не спешащих коллег, когда стояла в ночные смены. Больше о киборгах они не говорили. По крайней мере ближайшие несколько часов.

Мэтт буквально валился с ног, Алан еще держался, но ему тоже уже не терпелось прилечь. Появление в коридоре Тео и Мегу двое приняли с облегченными вздохами. Первое время все шло спокойно. Корабль мерно двигался по своему пути. Члены команды просыпались и занимали свои посты, встречались, общались и расходились. Неизменными в коридоре оставались только Тео, Мегу и Колин.

Тео никогда не считал себя сильно любопытным человеком, но Мегу он знал достаточно долго, чтобы понять: что-то не так. Вся его сущность требовала надавить на девушку и выудить побольше информации, но парень терпеливо ждал, надеясь, что молчание само по себе заставит Мегу разговориться. В итоге не выдержал Тео.

- Значит, из-за того, что ненавидишь киборгов, будешь увольняться вне очереди? Колина ж ты тоже ненавидишь, но работаешь с ним! – парень невольно махнул рукой в сторону Колина. Тот, конечно, услышал и поднял руку в весьма нецензурном жесте.

Мегу молчала, смотря вперед. Ее ноги монотонно передвигались по коридору, точно зная, какой шаг следующий. Девушка не хотела обманывать друга, но и сказать правду она не могла. Никому...

- Черт возьми, Мегу! – взорвался Тео, чего сам от себя не ожидал. – Мы три года в одном котле! Месяцами, почти безвылазно толкаемся на корабле, как в Яме на арене! И ты не можешь просто нормально ответить на вопрос?!

Тео не поднимал голос, но в коридоре и без того было пусто. Колин уныло смотрел в потолок, не вникая в суть разговора. Про киборгов он слышал, но парню было все равно. Ему просто хотелось пообедать и поспать. И может подышать дымом, которого на корабле, к сожалению, не было.

Девушка резко замерла, быстро повернувшись к Тео. В ее глазах сверкнула злоба. Приблизившись к нему так, что даже яростный шепот казался криком, Мегу быстро заговорила, проглатывая окончания слов от гнева:

- Киборги уничтожили мою планету. Я должна была стать их живым оружием, очередным солдатом, просто потому что на сознание ребенка проще воздействовать, чем изменить взгляды взрослого. Моих мать и отца убили и единственная причина, по которой я, полукиборг в бегах, еще жива, это то, что модуль был зарегистрирован не на Мегуми Соль, а человек, который меня спас, чертов гений кибер-технологий!

Выпалив эту речь, Мегу стрельнула глазами в сторону Колина, продолжавшего смотреть пустыми глазами в потолок и, убедившись, что никто ничего не слышал, резко развернулась и продолжила обход, оставляя ошалевшего Тео переваривать свалившуюся на него информацию.

До самого вечера друзья не разговаривали. Мегу кляла себя за минутную вспышку ярости, за то, что так легко раскрыла так долго скрываемый секрет. Тео же переосмысливал все, что знал о девушке с новой стороны. Преступница. Парень знал, что будь Мегу преступницей, ее ни за что не взяли бы на корабль, но ведь она сказала, что модуль записан на другого человека. На кого? И действительно ли Мегу – Мегу? Это ее настоящее имя или выдуманное? Тео неожиданно понял, что почти ничего не знает о девушке, с которой бок о бок проработал три года. Она из Ямы, любит ярко красится и вызывающе себя вести, любит подначивать людей на то, чего они никогда бы сами не совершили. Но если убрать все эти мелочи, кто же такая Мегуми Соль? Тео мучился вопросом, знают ли ее секрет Мэтт и Алан. Парень решил, что Алан мог бы знать. Это тот человек, которому можно довериться, а вот Мэтт… они ведь встречались…

Мотнув головой, Тео решил, что в любом случае не имеет права ни у кого спрашивать нечто подобное. Если никто больше не знает, Мегу это может доставить неприятности. Тео по-своему нравилась девушка и ему не хотелось, чтобы с ней что-нибудь произошло.

Когда смена подходила к концу, Мегу не выдержала напряжения и подошла к Тео.

- Слушай, извини за ту вспышку, я просто…

- Я сохраню все в тайне, - перебил ее парень. – Обещаю.

И тут напряжение, сковывавшее Мегу последние несколько часов дало о себе знать, резко отпустив ее плечи. Девушка ссутулилась и опустила голову, тихо прошептав:

- Спасибо.

Тео слабо улыбнулся и сделал шаг вперед, обнимая подругу. Это казалось ему правильным, ведь она выглядела такой слабой и измученной в тот момент. Совсем не той Мегу, с которой он познакомился три года назад. Так их застал Мэтт. Немного выспавшийся Мэтт, который успел поужинать и брел по коридору в поисках Мегу, сжимая в руке в кармане брюк подарок, с которым парень сильно затянул и который ему не терпелось ей вручить.

Никто не заметил, как на секунду изменилось лицо Мэтта, когда он увидел Мегу в объятьях Тео и невольно вспомнил ее, брошенные несколько месяцев назад слова: «Кого бы ты выбрала?», «Тео». Маленькая иголочка страха кольнула Мэтта в сердце, а в следующее мгновение Тео поднял голову и заметил друга. Мэтт заставил себя улыбнуться, бодро шагнув вперед. Колин зевал на посту и все не мог дождаться смены. Тео отодвинулся от Мегу, хотя неловкости не почувствовал, в конце концов его жест был чисто дружеским.

- Осторожнее парень, - засмеялся Мэтт, - она заберет твое сердце, пожует его и выплюнет. Поверь!

Тео улыбнулся, а Мегу закатила глаза

- Твоя смена вроде только завтра? – неуверенно спросила девушка.

- Да, я вообще шел в грузовой, у них там что-то интересное намечается, - махнув рукой в сторону лестницы, пробормотал Мэтт, одновременно доставая что-то из кармана. – Хотел тебе отдать, - парень протянул сжатую в кулак руку вперед. – Это на День Рождения. Извини, что затянул, нужно было кое-что подправить.

Мегу подняла ладонь, принимая маленький прямоугольный флеш-накопитель.

- Ты даришь мне флешку? – приподняв одну бровь, с сомнением спросила Мегу.

Мэтт закатил глаза.

- Да, я два месяца не мог решиться подарить тебе флешку!

Девушка рассмеялась. Было что-то странное в том, чтобы получать подарок через несколько месяцев после праздника. Мегу взглянула на Тео, но тот лишь пожал плечами – он ничего не знал.

- Я посмотрю, - пообещала девушка и убрала флешку в карман, зная, что если и займется чем-то после невыносимо длинной смены, так это сном. Мэтт подмигнул ей и отправился вниз, в грузовой отсек. Мегу повернулась к Тео, смотрела ему в глаза какое-то время, но не нашлась, что сказать и молча двинулась по коридору.

Работа продолжалась.

Алан сменил Колина. Тот полетел в столовую, ловить остатки ужина. Мегу и Тео тоскливо перекусили бутербродами, не покидая постов. К ночи, друзья уже валились с ног, еле перемещаясь по кораблю.

- Как же я ненавижу эти смены, - взвыла Мегу в пустом коридоре. – Мы здесь почти семнадцать часов уже торчим! Это нелогично. Если что-то случиться, мы будем совершенно не в состоянии кого-то спасать!

Тео попытался рассмеяться, но вышло хило.

- Этот корабль никому не нужен, - парень сидел на полу, прислонившись к стене коридора. Если бы сейчас мимо прошла Камилла или кто-то из руководителей, ему влетело бы, но Тео было уже все равно.

- А о логичности сейчас рассуждала твоя кибер-половина? – брякнул парень, вызывающе взглянув в сторону Мегу. Она прищурилась, но ничего не сказала. Отшутиться у девушки сил не нашлось.

- Пойду-ка я к Мэтту, - задумчиво выговорила девушка, - не представляю, что у них там такого интересного наметилось, что он до сих пор не вернулся. Прикроете?

Тео с Аланом дружно кивнули. Алан более бодро, чем Тео.

- Я пройдусь вместо тебя, - тихо произнес Алан, бросив взгляд на друга. – Тео все равно сидит.

В ответ на это замечание парень лишь махнул рукой, мол: «Мне все равно». Мегу улыбнулась и направилась к лестнице. Она была уже на полпути, когда неожиданно корабль сотряс какой-то толчок. Взвизгнув, девушка схватилась за перила, чтобы не скатиться кубарем вниз и мысленно поблагодарила себя за разумность, что пошла по лестнице – лифт после такого удара мог бы и застрять между этажами. Следующий удар, заставил девушку сильнее вцепиться в перила, а ее сердце испуганно замерло. Зазвенела сирена, сообщая об опасности. Мегу услышала ее впервые за все годы службы. Пронзительно вопя, сирена призывала членов экипажа бросится к спасательным шаттлам, а охрану – достать оружие.

Кто-то напал на «Омелу».

Как только перестало трясти, Мегу бросилась вниз по лестнице, сама не понимала почему. Ей нужно было бежать наверх, защищать персонал и помогать с шаттлами, но сердце девушки стремилось на помощь к Мэтту, ведь грузовой отсек первое, что атакуют пираты. Пираты! Кто бы мог подумать! Еще недавно Мегу смеялась над просьбами СМИ соблюдать осторожность и вот!

Пираты!

Сердце девушки в ужасе замерло, пока она пролетала ступеньку за ступенькой, не замечая, как обдирает кожу на руках об острые углы перил. Она летела вниз, споткнувшись в последний момент. Заныло колено. Сирена завывала, оглушая всех вокруг и совершенно не позволяя различить какие-либо другие звуки. Сирена. Такая же, как в ту ночь, в Яме, когда Мегу чуть не умерла. Она хорошо помнила этот звук. И боль от снаряда, взорвавшегося внутри ее тела.

Мэтт!

От волнения девушка не с первого раза смогла подняться. Она бросилась вперед, прижавшись к стене, за углом которой уже был виден грузовой отсек. То, что там творилось заставило Мегу, в которой на секунду взыграл инстинкт самосохранения, замереть, прижавшись к стене и высунув голову из-за угла. Она тяжело дышала, но за воем сирены не слышала и стука собственного сердца, хотя его удары яростно отдавались болью в ее голове.

Мегу только подлетела, только прилипла к стене и вытянула голову, чтобы рассмотреть, что происходит. И то, что она увидела, заставило девушку замереть, перестав дышать. В тот самый момент. Последний, единственный момент, когда она выглянула, голова Мэтта, стоявшего спиной к лестнице и лицом в зияющей черной дыре в борту корабля, откуда выливалась орущая толпа пиратов, взорвалась и разлетелась по всему грузовому отсеку.

Мегу упала на колени, осознавая, что ноги ее больше не держат лишь в тот момент, когда коснулась горящими потными ладонями ледяного пола корабля. Картина взрывающейся головы парня, который только что улыбался и подмигивал ей, намертво зависла перед глазами девушки. Ее желудок выворачивало. Желчь подступила к самому горлу, заставляя глаза намокнуть и покраснеть.

Мэтт!

Новый удар сотряс корабль. Этот толчок заставил Мегу действовать, напомнив ей об обязанностях. Спасение экипажа – то единственное, что могло заставить ее на время забыть о пережитом ужасе. Девушка бросилась вверх по лестнице, не обращая внимания на боль в уставших, еле передвигавшихся ногах. Страх перед толпой пиратов, ввалившихся в грузовой отсек, подгоняла ее наверх. Жуткий вой сирены сливался с безумным стуком сердца. Красные глаза слезились и все вокруг расплывалось. Мегу не могла сфокусировать взгляд.

Мэтт!

Вновь подкатила тошнота. Девушка перегнулась через перила и вывернула содержимое желудка куда-то вниз, злостно надеясь лишь, что там стоял какой-нибудь пират и в то же время понимая, что это глупая надежда. По лестнице пока никто не поднимался. Видимо пираты были заняты обыском груза. Мегу заставила себя идти дальше, порой переходя на бег, хотя ее внутренности отчаянно просились наружу.

«Мне нужен новый железный желудок, со специальным противорвотным клапаном» - подумала девушка и тут же со злостью откинула эту мысль. Проклятый модуль! Проклятые киборги! Проклятые пираты! Проклятый космос! Зачем нападать на этот бесполезный корабль, на котором никогда не было ни одного по-настоящему ценного груза?! Какой идиот додумался до этого?!

Злость и отчаяние смешалось в девушке в один безумный котел. Она наконец вылетела на верхнюю площадку и тут же оказалась в потоке людей. Они толкались, бегали в разные стороны, хватали важные вещи и мчались к шаттлам, совершенно забыв о распорядках и правилах эвакуации. Кто-то из управляющих еще пытался всех собрать, но его голос, усиленный громкоговорителем, тонул в реве сирены и гуле полной ужаса толпы. Пираты были и здесь. Пробили еще один борт, как видно. Мегу заметила отстреливающегося Тео и сама схватилась за пистолет.

«Надо было раньше» - прокляла себя девушка. – «Надо было выстрелить в голову тому ублюдку, что убил Мэтта!».

Но времени на споры с собой не было. Мегу выбралась из толпы и, прицелившись, выстрелила в пирата, с которым дрался Тео. Тот рухнул с точно влетевшей в голову пулей. Парень поднял взгляд на подругу, но та уже летела по коридору в поисках Алана. Люди толкались, бежали и ругались, отпихивая друг друга и совершенно не замечая, что делают. Голову друга, Мегу заметила издалека.

- Нет, нет, нет! – то ли шептала, то ли кричала девушка, не различая тон в общем шуме коридора. Она бросилась к Алану, падая перед лежащим у приоткрытой двери ее каюты другом. Его лицо стало еще бледнее, рука впивалась в большую рану в животе, но была не в силах остановить кровотечение.

- Нет. Нет. Нет, - вновь и вновь повторяла Мегу, склонившись над Аланом посреди безумия «Омелы». – Я не могу потерять еще и тебя!

Она не думала. Просто вскинула голову и увидела через полуоткрытую дверь свой шкафчик и кровать. Решение пришло так быстро, что Мегу даже не успела ужаснуться собственным мыслям. Она просто сделала то, что могла, и решила, что будет проклинать себя позже. Девушка перешагнула через друга и бросилась к тумбочке, яростно вырывая из нее ящики, которые разлетелись по всей каюте. В одном из них она нашла маленькую капсулу с серебряно-синей жидкостью, украденную из запасов доктора Росса, пока тот не видел. Мегу бросилась к Алану и, взмолившись, чтобы однажды он простил ее за это, всадила три крошечные иголки на одном из концов капсулы прямо в рану друга. Мужчина застонал, не в силах ни кричать, ни сопротивляться.

- Прости меня, - шептала Мегу, убирая мокрые от пота волосы с его лица. – Прости, прости…

Тут взгляд девушки засек Тео. В коридоре вдруг стало совсем пусто.

- Помоги отнести его в медицинский отсек, пока их шаттл не отделился! – закричала девушка, подзывая к себе друга.

- Надо эвакуировать оставшийся на корабле персонал!

- Плевала я на них! Это Алан! Помоги мне! – глаза Мегу совсем перестали что-то видеть. Фигура Тео расплывалась и девушка не знала, что написано на его лице. Она была в ужасе, полная злобы и отчаяния. Руки Мегу тряслись, едва удерживая пистолет. Наконец, после секундного раздумья, Тео подхватил плечи Алана. Мегу тут же взялась за ноги, и они побежали в мед. отсеку, который был совсем близко. По дорогу им не встретилось ни одного противника, однако сирена продолжала орать, а экипаж – в панике бегать по кораблю. Первые шаттлы уже отстрелились. Капитанский мостик уходил последним.

Друзья успели вовремя. Алана погрузили в шаттл, вокруг него столпились медики и люк шаттла закрылся.

- Если со мной что-то случится, ты должен отвести Алана к доктору Россу в Яме, - закричала Мегу, хватая Тео за руку и разворачивая к себе. – К доктору Россу, запомнил?

Тео быстро кивнул.

- Где Мэтт?

- Мертв.

Это единственное, жесткое слово заставило Мегу почувствовать привкус горечи во рту. Ее снова начало мутить.

- Идем, - Тео дернул девушку за руку. – Ты в один корпус, я в другой.

«Правильно. Сосредоточься на работе» - внушила себе Мегу и, кивнув Тео, бросилась в противоположную от него сторону. Коридоры, по которым она бежала были пустыми. Из этих кают все уже эвакуировались. Двери стояли распахнутыми, вопила сирена, личные вещи были разбросаны по каютам и коридору, словно кто-то яростно все перерывал.

Неожиданно кто-то вылетел из-за угла. Сильным ударом ноги незнакомец выбил пистолет из руки не успевшей собраться Мегу. Девушка быстро отпрыгнула назад, взглядом ища оружие, но в хаосе коридора, с расплывчатым от слез взглядом, найти небольшой черный пистолет оказалось проблематично. Тем временем пират, а точнее пиратка, вновь вскинула ногу, целясь Мегу в голову. Модуль сработал быстрее сознания девушки. Она поставила блок, отбив удар и сделав еще движение назад, чтобы оказаться вне радиуса досягаемости противника. Черный плащ с высоким воротником что-то навеял. Что-то мелькнуло в голове Мегу и тут же погасло. Перед глазами всплыла картина взрывающейся от разрывного снаряда головы Мэтта.

Закричав, Мегу бросилась вперед. Сколько бы пиратов не оказалось в это коридоре, на ее стороне был модуль и злость. И она убьет их всех! Девушка сыпала ударами, едва успевая задумываться о том, что делать дальше. Незнакомка в черном плаще с полу шлемом на голове, который прямоугольной пластиной закрывал верхнюю часть лица, отбивалась. Было что-то знакомое в ее движениях, что пугало Мегу, но она была настолько одержима местью, что даже не заметила удивленного голоса противницы, выкрикивавшей ее имя, в надежде привлечь внимание.

Тупая боль. Что-то тяжелое влетело Мегу в голову. Она заметила лишь, что пол вдруг стремительно приблизился к лицу, а в следующее мгновение поцеловала его правой скулой. Боль отдавалась во всем теле. Тяжесть в голове выбивала сердечный ритм. Мегу застонала, пытаясь подняться, но поняла, что не может пошевелиться. Конечности не слушались ее. Если бы девушка была чуть слабее, то отключилась бы, но Мегу прибывала в сознании, хотя и не могла ничего сделать. Она почувствовала чьи-то руки. Почувствовала, как чье-то плечо влетело в ее живот и готова была с мрачной радостью выдать очередную порцию рвоты на спину мучителя, но желудок оказался пуст. Мегу закашлялась, застонала и замерла, не зная, почему ее не убили и не понимая, куда ее несут. Каждый шаг отдавался болью в животе. Девушка сжимала глаза, чтобы не заплакать и глотала горькую от рвоты слюну. Внутри у нее все горело, но сил сражаться не осталось. Лишь страх за собственную жизнь заставлял Мегу продолжать отчаянно продумывать попытки к бегству.

Боль стала чаще и сильнее. Лестница? Зачем ее несут вниз? Мегу заставила себя приоткрыть глаза и тут же зажмурилась, увидев знакомое тело, у которого теперь была лишь половина головы. Мегу не плакала. Она просто не могла. Вначале нужно думать о том, как выжить, а потом оплакивать умерших. Поэтому девушка раз за разом зажмуривалась, выжимая из глаз последние слезинки. Силы медленно возвращались, вместе со злобой и ненавистью.

Неожиданно опора пропала. Мегу полетела на пол и с силой ударилась обо что-то жесткое. Взвыв, девушка попыталась перевернуться, чтобы снизить боль ушибленных конечностей. Удар пришелся на ребра из костей, а не нано-роботов и Мегу серьезно стоило опасаться перелома.

- Зачем ты ее притащил? – послышался голос откуда-то сверху. За шумом сердца в ушах, девушка только теперь заметила, что не слышит гула сирены.

- Я попросила! – заговорил другой, женский и до боли знакомый голос. Мегу зажмурилась, а затем решительно открыла глаза, смотря вверх. Над ней возвышалось множество фигур. Мегу лежала у ног какого-то парня, а рядом с ним стояла девушка в длинном, с высоким воротником пальто. Ее черные волосы чуть отросли с момента их последней с Мегу встречи, но лицо нельзя было не узнать.

- Сира, - прохрипела Мегу, не узнавая в жалком слабом тоне свой голос.

- Она из Ямы, как и я. И тоже ненавидит киборгов. Это ее я хотела предложить тогда, на Сарксе, но мы слишком быстро разошлись из-за внезапного нападения киборгов, - быстро заговорила Сира, отчитываясь перед каким-то высоким мужчиной, стоявшем широко расставив ноги и скрестив на груди огромные мускулистые руки.

- Ты притащила ее с корабля, у которого контракт с киборгами! – рявкнул мужчина, но Сира даже не моргнула. Мысленно Мегу усмехнулась, радуясь, что подруга ничуть не изменилась. Другая же часть девушки ужасалась, что та, кого она когда-то так хорошо знала, оказалась в одной лодке с теми, кто убил Мэтта и смертельно ранил Алана. От воспоминания об Алане Мегу вздрогнула.

- Дрок! – воскликнула Сира, на что мужчина лишь вскинул руку ладонью вперед.

- И слушать не желаю! За борт ее! Мы и так задержались!

Мнения разделились. Сира и ее парень, кем бы он ни был, заслоняли собой Мегу от пиратов, бросившихся выполнять приказ некого Дрока. Сама Мегу наблюдала со всем, стоя на коленях на полу, в некоторой апатии. Ее мозг не до конца осознавал, что вообще происходит. Это казалось страшным, глупым сном, который никак не желал заканчиваться.

- Стой, Дрок! – закричал кто-то еще, выбиравшийся из толпы за спиной мускулистого мужика. – Это она! Она спасла меня в Яме. От киборга! Он уже поднял пушку, когда вдруг выскочила она. У меня третий ранг, но Ящерица выбрал ее. У нее выше! Она такая же как мы!

- И ненавидит киборгов, как мы! – тут же снова вставила Сира, словно Дрок мог забыть недавно сказанные ею слова.

- Отведите ее к доку, - наконец, скривившись, бросил Дрок, - пусть просканирует, а там посмотрим.

Глаза Сиры в ужасе округлились, но она ничего не могла противопоставить. Объективной причины не сканировать Мегу у девушки не было. В отчаянии подруга повернулась к Мегу, но та уже смотрела вперед, еле передвигаясь. Под руку ее тащил какой-то парень, кажется тот, кто заступился за нее перед Дроком. Нахмурившись, Мегу осматривала его, пытаясь вспомнить размытое лицо в ночной темноте заброшенного здания, куда пролезла спасаясь от киборгов. Неужели это действительно он? Значит она спасла пирата… И теперь его слово решило ее судьбу…

Пока Мегу вели к доку она продумывала план. Заградительный экран модуля спасет ее от сканера – тот ничего не покажет. Для всех пиратов она будет простой девушкой с четвертым рангом преступности. Разве что, если кто-то решит пробить имя Мегуми Соль, то найдет максимум первый. Надо с этим что-то сделать. На «Омелу» ей не вернуться. Та уже пустует и дрейфует в космосе с разодранными боками.

Нужно выжить. Чтобы выжить надо стать пиратом. Стать одной из них. Мегу оглянулась на свой конвой, и тут заметила человека, которого мельком видела из-за стены у лестницы. Человека с пушкой вместо руки, которая активируется движением локтя. Мужчину с лысым черепом и протезом на ноге.

«Я убью его» - поклялась себе Мегу, отводя взгляд, чтобы никто, ненароком, не заметил плещущейся в нем ненависти. – «Я убью его и отомщу за Мэтта. Но для этого надо стать одной из них. Что ж… я стану пиратом!»

*Космическое пространство. Ближний горизонт Саркса329*

*Первый день среди пиратов. Ночь.*

Мегу без сил упала на какую-то жесткую поверхность, возможно пол, возможно стул. В любом случае девушку тут же грубо выдернули вверх, заставив стоять, опираясь на кого-то теплого, сильного и незнакомого. Голова в целом прошла, хотя еще немного кружилась. Красные глаза болели и держать их открытыми в слишком ярко освещенном помещении было настоящей мукой. Мегу сфокусировала взгляд на невысоком мужчине средних лет. В отличие от доктора Росса у него не было белого халата и осунувшегося лица. Обычная старая футболка с кривой, полу стёршейся надписью. Синие джинсы, легкие ботинки. На врача этот образец небрежности был похож меньше всего.

- Просканируй ее, Зак, - сказал тот, кто держал Мегу под руку. Девушка вскинула голову, впиваясь взглядом в доктора, как раз в тот момент повернувшегося к ней. Он замер с непонятным выражением на лице. Это была смесь удивления и неверия, как будто увидел старого знакомого спустя несколько десятков лет. Вот только Мегу была уверена, что никогда не видела Зака раньше, а потому с вызовом во взгляде смотрела на него, как бы показывая, что не боится сканера.

Подозрительно дрогнувшей рукой, доктор поднял сканер на уровень головы девушки и начал медленно опускать вниз, при этом над маленьким устройством возникала синяя картинка, показывавшая скелет Мегу. Ни одной кибер части сканер не засек и этому стали свидетелем все, кто присутствовал в помещении. Доктор выдохнул, Мегу разрешили сесть. Голова девушки устало опустилась на грудь, а глаза заметили широко поставленные ноги замершего над ней человека.

- Спрошу один раз, - гортанно выговорил Дрок. – Ты хочешь присоединиться к нашему делу? Потому что если нет, мы высадим тебя на ближайшей планете и все.

Выбор был прост. Мегу понимала, что должна сделать. Ее рациональная часть с холодной невозмутимостью выбрала второе. Можно выжить. Вернуться на Саркс. Она все еще работает в MCB. Это просто. Однако язык стал тяжелым и не слушался.

Мэтт… если сейчас она отпустит их, то возможно никогда больше не найдет. Кто тогда отомстит за Мэтта и Алана? Выжил ли Тео? А Колин? Его смена ведь как раз закончилась… С приходом киборгов ее работа в MCB закончится и что тогда? Глубоко вздохнув, девушка вложила в голос всю злость, на которую была способна в тот момент и быстро заговорила:

- Я действительно ненавижу киборгов. Они уничтожили планету, на которой я родилась, убили родителей. У меня действительно четвертый преступный ранг и с новым законом, когда киборги заполнят торговые корабли, мне будет просто не выжить. И негде спрятаться. Поэтому прошу, разрешите мне присоединиться к вам!

Для большей убедительности, в конце речи Мегу вскинула голову и взглянула в жесткие карие глаза Дрока. Он смотрел прямо, словно хотел проникнуть в душу девушки, однако она не поддалась.

- Добро пожаловать, - грубо бросил мужчина и быстрым шагом покинул помещение. Зрители разбрелись, обсуждая нового члена команды. Мегу устало опустила голову на руки, локти на колени. Знакомая боль пульсировала в голове. Чудодейственное средство доктора Росса осталось на «Омеле»… мысли о корабле вновь вызвали у Мегу тошноту. Нагревшееся кольцо жгло палец.

- Выйдете пожалуйста, чтобы я смог спокойно обработать ее оставшиеся раны, - сказал вдруг Зак. Мегу не обратила на это внимания, голова раскалывалась, ноги ломило. Раны? В том состоянии девушка и дыры в животе не заметила бы. Неожиданно кто-то коснулся ее руки. Чуть повернув голову влево, Мегу увидела лицо Сиры. Над подругой возвышался парень, который вырубил Мегу, а рядом стоял еще один, как видно, державший ее во время осмотра.

- Я буду за дверью, - тихо сказала Сира. – Поживешь пока в моей каюте, ладно?

Мегу устало кивнула и молча наблюдала, как трое покидают палату. Прошла вечность, прежде чем за ними захлопнулась дверь. Доктор уже стоял рядом. Он начал протирать лицо и руки девушки какой-то жгучей, шипящей жидкостью, от которой кожу неприятно кололо. Мегу кривилась, но ничего не говорила. Чем быстрее Зак закончит, тем быстрее она сможет оказаться в каюте. В голове девушки творилась полная неразбериха и боль от этого становилась только сильнее.

- Хороший трюк, мисс Фергинс. Не знаю, как вы это сделали, но лучше чтобы ваш модуль продолжал работать исправно, здесь есть люди со сканерами в линзах, они сразу заметят нано-роботов в организме, - быстро зашептал доктор, обрабатывая царапины и содранную кожу на руках девушки. Мегу не сразу осознала смысл сказанного, а когда поняла, вскинула голову так резко, что чуть не влетела лбом в лоб Зака. Доктор едва успел отшатнуться. Девушка приоткрыла рот, но не смогла выдавить ни слова.

- Не смотрите так удивленно, - слабо улыбнулся мужчина, отодвигаясь и выкидывая окровавленные салфетки. – Вы очень похожи на отца.

- Вы знали моего отца? – не веря, едва слышно спросила Мегу, чувствуя, как в горле встал комок. Неужели здесь, на незнакомом корабле, среди чужаков, у нее найдется союзник?

- Знал? – нахмурившись переспросил доктор. – Я и сейчас поддерживаю с ним связь. Мы знакомы уже многие годы, я учился под его началом.

- Он… жив? – все, что смогла выжать из себя Мегу. Зак не заметил, как изменилось лицо девушки. Она сидела, уткнувшись в одну точку и не в силах разобрать бардак в голове. Неужели доктор Росс солгал? Или сам не знал, что на самом деле случилось с другом?

- Джосайя? Живее всех живых! - хохотнул доктор, а затем, словно что-то почувствовав, развернулся. Мегу, все с тем же застывшим лицом, сидела, пытаясь понять, что чувствует. Нахмурившись, Зак сделал несколько шагов вперед, присев на корточки перед девушкой.

- Ты не знала? – с некоторым недоверием спросил мужчина. Мегу смогла заставить себя мотнуть головой. – Я думал… тогда где же ты скрывалась, если не с отцом?

- Меня спас доктор Росс. Он был другом отца, он сказал… сказал Фергинс погиб… погиб, когда была уничтожена планета…

Зак нахмурился еще больше.

- Джосайя покинул родную планету за несколько лет до того, как ее уничтожили и, насколько мне известно, больше туда не возвращался…

- Ясно…

Доктор Росс солгал. Почему? В этот момент дверь кабинета распахнулась и в нее заглянуло несколько незнакомцев. Зак быстро закончил осмотр и молча отпустил Мегу, словно они были незнакомцами, которых ничего не связывает. Девушка не стала нарушать этот образ. Ей было о чем подумать. Весь путь до каюты Мегу ни на что не обращала внимания, кроме ног Сиры, уверенно шагавшей впереди и тащившей подругу под руку.

Сира иногда оглядывалась, но каждый раз натыкалась на безразличный пустой взгляд, устремленный вниз. Это пугало ее. Девушка не видела Мегу без улыбки, почти никогда. Даже будучи серьезным, лицо подруги оставалось живым. Сейчас же… Сира с трудом верила, что Мегу страдает по потерянной работе или друзьям, сбежавшим на шаттлах. Девушка редко рассказывала о работе в MCB, а из того, что слышала Сира можно сделать вывод: работа была так себе.

Узнав, что нападение планируется на «Омелу», Сира сразу решила, что должна первым делом найти Мегу. Девушка не знала на каком именно корабле работает подруга, поэтому могло оказаться, что вздорной девчонки с розовыми волосами там не окажется. Сира приступила к не до конца продуманному плану. Она хотела лишь предупредить подругу улетать и не спускаться в грузовой отсек, однако не ожидала той ярости, с которой Мегу набросилась на нее в коридоре. Вряд ли подобные эмоции входили в ее рабочий график. Пришлось драться. Да еще и в самый неподходящий момент подоспел Люк. Если бы Сира не предупредила заранее, он мог выстрелить в Мегу, поэтому девушка была рада, что доверилась пирату.

Услышав про сканер, Сира испугалась. Она не понимала спокойствия Мегу: та либо знала, что выкрутиться, либо уже настолько смирилась со своей судьбой, что воспринимала поход к доку лишь как временную отсрочку. А сканер не показал ничего. Только Сира знала про модуль и разрывалась между необходимостью помочь подруге и нежеланием лгать своим.

Дверь каюты с тихим шипением закрылась за спиной Мегу. Две девушки замерли в полной тишине, которую нарушал странный щелкающий шум двигателя и голоса, просачивавшиеся из коридора. На корабле было жарко. По-настоящему жарко, как никогда не было на «Омеле». Мегу поняла это почти сразу, но у нее не было возможности подумать о причинах, а теперь не было желания. В инженерии космических кораблей девушка не разбиралась.

Каюта представляла собой прямоугольное помещение, немного больше, чем то, в котором жила Мегу на «Омеле». Справа от двери санузел, с разделенными душевой и унитазом. Слева – выглядевшая как-то не к месту двуярусная кровать. Здесь же стояли какие-то коробки и шкаф для одежды. Мегу ни о чем не спрашивая направилась к лесенке, чтобы забраться на второй этаж. В той же тишина к ней на одеяло прилетела бутылка воды. Во рту девушки все еще стоял мерзкий вкус рвоты, поэтому она рада была избавиться от него. Мегу стоило умыться, прочистить горло и почистить зубы, но у нее ни на что не осталось сил.

Упав на кровать, прямо поверх одеяла, девушка закрыла глаза, надеясь, что усталость прошедших ужасных суток тут же навалится на ее сознание. Перед мысленным взором Мегу встала картина: грузовой отсек, спина Мэтта, разрывная пуля, влетающая ему в голову. Девушка резко распахнула глаза.

Мэтт мертв. Дружелюбный, немного несносный, совершенно не организованный красавчик Мэтт. Что последнее она ему сказала? Мегу не могла вспомнить. Повернувшись на бок, девушка уткнулась носом в стену и вдруг почувствовала, как что-то колет ей ногу через карман брюк. Скрипя матрасом, Мегу запустила пальцы в карман и нащупала флешку. Подарок на День Рождения. Прощальный подарок. Планшета с собой не было, но ведь его можно попросить и Сиры, вопрос в том, хотела ли Мегу узнать, что оставил ей Мэтт. Готова ли она была к этому.

Мэтт мертв. Сердце девушки не желало смириться.

Всхлипнув, Мегу бросила мысли в другое русло. Не менее печальное. Алан. Хороший друг и верный союзник. Девушке хотелось верить, что мужчина выживет. Вряд ли у врачей «Омелы» были модули на борту, а даже если бы и были, его все равно не успели бы поставить. Часть нано-роботов уже начала работу над восстановлением тканей и органов. Мегу наскоро провела расчёт и решила, что если она и ошиблась с дозой, то не сильно, рана была очень серьезной.

«Я сделала Алана механоидом» - эта мысль не давала девушке покоя. В свое время доктор Росс достаточно подробно объяснил Мегу различия между киборгами и механоидами. Нано-роботы в организме девушки строго контролировались модулем, однако без приказа, они могли делать все что угодно, восстанавливать все, что казалось им неправильным. Неудивительно, если Алан потеряет чувствительность в области ранения – нервы нано-роботы перекрывали в первую очередь. Чувств для них не существовало.

«Надеюсь Тео найдет его и отвезет к доктору Россу» - взмолилась Мегу. – «Прости меня, Алан, умоляю, прости!»

Росс не сможет исправить то, что уже случилось, но он лучше других может оценить состояние Алана и объяснить ему что к чему.

Мысли девушки хаотично скакнули к третьей шокирующей новости за день. Джосайя Фергинс жив. Зажмурившись, Мегу отправила сознание в лабиринты модуля и замерла перед знакомой дверью. В который раз она взялась за ручку. Росс знал. Всегда знал, что его друг жив. «Джосайя покинул родную планету за несколько лет до того, как ее уничтожили…» - зазвучал в голове девушки голос Зака. Несколько лет. Это больше, чем два года. Значит, он улетел возможно еще до того, как мать Мегу узнала о беременности. Может он вообще не ее отец? Нет… без нужного генотипа доктор Росс не смог бы зарегистрировать модуль на фамилию Фергинс. Неужели Джосайя даже не знает, что у него есть дочь? Неужели доктор Росс не сообщил ему? Или сообщил, и тот решил, что ему не нужны подобные проблемы? Мегу довольно легко смирилась с гибелью родителей. К моменту, когда она смогла осознать значение слова «смерть», доктор Росс уже стал ее новой семьей. Ее единственной семьей.

Смириться с тем, что отец отказался от нее, Мегу оказалось намного сложнее.

«Он наверняка знал, где все эти годы скрывался доктор Росс. Если бы хотел, давно нашел бы меня. Я ему не нужна», - с горечью заключила Мегу и резко, со злостью, разжала пальцы на ручке двери. – «И я ничего не хочу знать об этом человеке!»

Повинуясь мысленному приказу, дверь исчезла в глубинах модуля. Это стало последней каплей. Мэтт, Алан, а теперь и отец. Вся усталость этого бесконечного дня. Вся головная боль и напряжение изнуренных мышц в раз обрушились на Мегу. И она заплакала. Зарыдала, сжавшись в клубочек поверх одеял, тихо всхлипывая, потому что не могла больше сдерживаться. Она плакала о тех, кого больше не увидит, о том, что возможно никогда больше не вернется на Саркс. Не встретит Тео, Алана, Тома, Росса и даже по противному Колину Мегу плакала.

На койке ниже Сира тоже не спала. Девушка лежала, закрыв глаза и пытаясь понять, не совершила ли она ошибку? Всю жизнь Сира знала вздорную, улыбающуюся Мегу. Ей казалось, подруга вообще не умеет плакать. В школе, когда дети обижали Мегу, смеялись над ней или дразнили, девочка просто била их. Дралась больше всех, громче всех ругалась и ярче всех одевалась. Она никогда не плакала, только злилась. Поэтому Сиру пугало то, как Мегу привязалась к своей команде и работе. Пираты могли бы отпустить ее, но девушка отказалась. Сира не могла понять. Если они были ей так ненавистны, почему подруга решила остаться? И если это не слезы разлуки с друзьями, то почему Мегу плачет?

Обе девушки уснули только поздним утром, ближе к девяти. Сира, устав размышлять, Мегу, сдавшись головной боли. Никто не разбудил ее. Не было звона будильника. Не было приятного тепла большого тела Мэтта рядом. Мегу проснулась под вечер, еще более разбитая и уставшая. Глаза отказывались открываться, и девушка больше часа просто лежала, не шевелясь, пытаясь трезвым рассудком оценить все, что произошло за прошедшие сутки. Голова продолжала ныть, но уже не так сильно, как накануне. Тело было тяжелым, налитым свинцом, оно вдавливалось в матрас, казавшийся неприятно удобным, создавая островок тепла. Впрочем, Мегу спала без одеяла. В жаре, царившей на пиратском судне, одеяло ей было попросту не нужно.

В каюте стояла тишина, а за ее пределами гремела работа. Двигатель щелкал, но Мегу почти перестала замечать этот звук, вспоминая о нем лишь когда теряла мысль. Руки саднило. Девушка, вспомнив о чем-то важном, потянулась в карман и нащупала теплую поверхность прямоугольной флешки, и с облегчением вздохнула. Подарок на месте, хотя Мегу не чувствовала, что готова его открыть. К счастью, от излишних размышлений на эту тему девушку спасла Сира. Проскочив через приоткрытую дверь, подруга бодро подлетела к кровати, встав на вторую ступеньку и заглядывая на верхнюю койку. Мегу лежала к ней спиной, не зная, стоит ли повернуться. Она вообще не знала, как теперь себя вести. Как вернуться к той, прежней Мегу: серьезной и беззаботной, уверенной и вздорной, веселой и общительной?

- Эй, подруга? Ты там в порядке? – поднимаясь на носочках и пытаясь заглянуть девушке за плечо, спросила Сира. Словно отвечая ей, у Мегу заурчал живот. Резко прижав к нему руку, девушка зажмурилась и сжалась в комок, как будто надеялась заглушить ненавистный звук. Но природа брала свое. Выпитая перед сном бутылка воды просилась наружу, а желудок, голодавший почти сутки, вынужденный вывернуть свое содержимое во время нападения, жаловался на хозяйку.

- Я бы принесла тебе еду, - неуверенно начала Сира, так и не дождавшись внятного ответа. – Сейчас ужин, мне не сложно, но Мегс, остальные воспримут это как трусость. Или как твое нежелание присоединиться к нам. Тебе нужно выйти, показать им себя. Команда весь день на ушах: новый человек, а его еще никто не видел толком и не расспрашивал! Ты должна выйти, если надеешься остаться здесь и жить относительно нормально!

Мегу молчала. Она молчала так долго, что Сира, сдавшись, сошла с лестницы и отступила на шаг от кровати, готовая идти за ужином для подруги, как вдруг, девушка зашевелилась. Превозмогая боль в мышцах, Мегу потянулась, слушая, как грустят застывшие позвонки. Ворочаясь и кряхтя, как старый медведь, девушка кое-как скатилась с кровати, чуть не упав с нее. Даже не смотря и не ощупывая лицо, Мегу знала, что оно все распухло и покраснело. Глаза все еще плохо открывались и не способны были ясно различать предметы.

- Мне надо в душ, - прохрипела Мегу жутким, каким-то не своим голосом и, удивившись, коснулась пальцами горла, проверяя тембр. Он стоял правильно. Обреченно вздохнув, девушка качнула головой.

- Поделишься одеждой? И подводкой. Я замажу глаза.

Сира с готовностью кивнула, не убирая с лица напряженное выражение. Радоваться подруга пока не была готова - Мегу все еще не походила на себя. Загремел душ. Теплая вода падала с маленьких круглых отверстий в потолке ванной и ударялась о тело Мегу, сползая дальше на пол. Кривясь, девушка ощупала все синяки. Царапины и содранная кожа на руках уже начали заживать. Как ей вести себя? Лишь одно Мегу осознавала достаточно ясно: улыбаться в этот день, как и в последующие у нее вряд ли получится. Стоит ли воздержаться от драк? Или наоборот нужно затеять несколько? Возможно Сира знала ответ…

Однако помывшись, переодевшись в свои же брюки, так как в них еще лежала флешка Мэтта, и в черную майку подруги с достаточно открытым вырезом, чтобы пираты смотрели в него, а не на красные глаза Мегу, которые девушка старательно обвела подводкой, скрывая под ней синяки. Волосы отросли почти до плеч и, хотя Мегу недавно красилась, на корнях уже различались первые светлые волосинки. Отойдя от зеркала, девушка придирчиво осмотрела свою фигуру. Во всем черном, непривычно мрачная и непривычно серьезная, Мегу самой себе казалась чужим человеком. Стоит купить фиолетовые брюки. Может покрасить волосы в зеленый? А еще нужна красная майка, с таким же вырезом.

Девушка молча кивнула задумчивому отражению в зеркале. Сейчас нужно подумать о себе. Обустроиться, завести друзей и влиться в пиратские будни. Эта мысль, наконец, смогла кое-как искривить лицо Мегу в слабом подобие усмешки. О мести она не забудет, но месть не означает, что ей нужно полностью изменить свою жизнь и характер. Еще раз кивнув отражению, Мегу вышла из ванной. Сира нетерпеливо притоптывала ногой, поглядывая на наручные часы. Мегу никогда такими не пользовалась – точное время ей всегда мог сказать модуль.

Сира не могла не заметить изменений во взгляде подруги, в ее походке и распрямившихся плечах. В Яме Мегу часто надевала черные вещи, но почему-то впервые выглядела по-настоящему мрачно. А может, дело было в макияже. Или в гибели «Омелы». Сира не могла быть уверена ни в одном из предположений.

- Идем, - мотнув головой в сторону двери, от чего ее плащ легко качнулся за спиной, сказала девушка, пропуская подругу вперед. Плащ Сира снимала редко, даже жара на корабле не казалась ей достаточным основанием для этого.

Дверь с шипением отодвинулась в сторону. Впервые Мегу смогла полноценно оценить строение корабля. Явно больше «Омелы», пиратский корабль, тем не менее, был торгового класса. Более мощные двигатели позволяли преодолевать большие расстояния и почему-то Мегу казалось, что охотились пираты не в дальнем космосе, а это в свою очередь означало, что могла исполнится старая мечта девушки – увидеть миры за пределами ближнего горизонта Саркса. Серый, такой же как на «Омеле» пол, гулко отвечал на быстрые, тяжелые удары небольших каблуков сапог Сиры. Мегу, поспевавшая за подругой, шла менее шумно.

Корабль гудел, как и жизнь на нем. Туда-сюда сновали люди, большинство из которых кивало Сире и получали кивок в ответ. Девушка привела подругу в большой зал, заполненный столами с подносами и людьми самых различных возрастов, которые ели, разговаривали, взбирались на столы и тут же спрыгивали обратно, громко крича что-то через все помещение. Появление Мегу не заглушило шума, а скорее усилило его. Пираты толкали друг друга локтями, некоторые тайком, а некоторые напрямую указывая в ее сторону.

- Не удивляйся такому вниманию, - поравнявшись с подругой, шепнула Сира. – Они много слышали от Пола про таинственную девушку, которая спасла его в Яме, а тут ты, да еще и прямиком с торгового корабля, который теперь находится под властью киборгов.

Подруга шептала очень быстро и Мегу слышала ее через слово, но идею поняла. Пираты не знали, чему верить и все еще решали: убить Мегу или же позволить ей присоединиться к ним. «А драки не избежать» - мысленно заключила девушка и надела на лицо равнодушное выражение. Среди прочих она не заметила острый внимательный взгляд пронзительных голубых глаз. Отстояв вместе с Сирой очередь, девушка села на край одного из пустых столов и молча принялась за еду, с удовлетворением отмечая, что она намного вкуснее, чем на «Омеле». Никто не решался первым подойти и заговорить с подругами. Сира внезапно почувствовала себя изгоем. Она знала каждого в зале, может недостаточно хорошо, но со многими общалась постоянно, а теперь они все держались в стороне.

- Нашел! – послышался вдруг чей-то знакомый и звонкий голос. Он пронесся через весь зал, а следом к столу Мегу и Сиры подлетел молодой парень. Ему было не больше двадцати. Каштановые вьющиеся волосы, карие глаза, на вытянутом овальном лице светилась яркая, добродушна улыбка. Взглянув на него, Мегу решила, что никогда не подумала бы дать парнишке преступный ранг – слишком невинно он выглядел для пирата. Широкий нос картошкой и россыпь веснушек словно нарочно сбивали с толку.

Продолжая улыбаться, парнишка плюхнулся на скамейку рядом с Сирой и беззастенчиво уткнулся в разрез на груди Мегу. Спустя минуту, его взгляд все же смог оторваться от груди девушки и переползти на ее лицо. В глазах – ни грамма сожаления. Извиняться парень явно был не намерен.

- Я Пол! – громко объявил парнишка, словно обращался ко всему залу, а не к человеку, сидящему напротив. Мегу не смогла выдавить из себя улыбку, лишь прищурилась, внимательнее рассматривая лицо мальчика, которого спасла.

- Сколько тебе лет? – чуть нахмурившись, спросила девушка, прекрасно понимая, что ожидали от нее вовсе не этого. Впрочем, следовать приличиям у Мегу никогда не выходило, а любопытство так и рвалось наружу. Пол ничуть не смутился.

- Пятнадцать! – бодро ответил парнишка и улыбнулся еще шире. Мегу, которая сама постоянно улыбалась, начало казаться, что лицо Пола вот-вот треснет от уха до уха. Подобные мысли были для девушки странными и чужими.

- Он вырос на корабле, - добавила Сира, по-сестрински потрепав парня по голове. Пол в возмущении вскинул руки, защищаясь от посягательств на и без того не лежавшие ровно кудри.

- Не расскажешь, почему все нас избегают? – уже более строго спросила Сира, впиваясь в парня хорошо знакомым Мегу взглядом. Это взгляд был предупреждением и не сулил ничего хорошего тому, кто им пренебрежет. Первое, что сделал Пол – посмотрел на девушку напротив. Мегу не могла не заметить еле сдерживаемого любопытства с ноткой опасения в лице парня. Тогда, в Яме он казался ей выше, хотя девушка помнила вечер довольно расплывчато. Возможно, виной тому стала дыра в ее груди. Мысленно Мегу пожала плечами.

- Вы себя видели?! – воскликнул Пол, раскидывая руки в разные стороны. Мегу даже вздрогнула от неожиданности, пока не поняла, что парень просто отвечает на вопрос подруги.- Сидите две такие жуткие. Во всем черном, на нее и вовсе смотреть страшно! – он сделал жест рукой в сторону Мегу и та скривилась. – Я тут самый смелый, между прочим! – довольно улыбаясь, заявил Пол. Выглядел он при этом, как объевшийся хомяк. – Но я то знаю, - наклонившись к столу и приблизившись к Мегу, парень перешел на то, что можно было бы отдаленно назвать шепотом, - что ты отличная девчонка. Ты спасла меня от Ящерицы! Это я был там, в Яме! – громко заявил Пол, словно Мегу этого не знала. - Помнишь меня? – и не дожидаясь ответа: - было так жутко! Думал там и умру! Как ты сбежала от Ящерицы? Или ты его убила? Я не знаю, так бежал, что ничего вокруг не видел, хорошо, что успел смыться. У тебя четвертый ранг, да? Ты дралась на арене в Яме? Наверняка дралась, ты же подруга Сиры, а она любит подраться. У нас есть свое поле, в нижнем отсеке, но мне еще год нельзя там биться. Я думал, может в Яме успею между делом, а тут киборги налетели, кто ж знал, то! Мы на Саркс, а они за нами, вылетели из подпространственного канала и делай, что хочешь, а отследить ведь никак! Наши сканеры подпространство не видят – мощности не хватает… или мозгов, я не особо хорошо в этом разбираюсь. Еще не выбрал специализацию, а надо бы. Брат бесится, а я хочу быть захватчиком, а он говорит рано! Против киборга мне, конечно, пока не выстоять, но я уговорю Эвана. Он меня так научит, что у брата выбора не будет! Кстати Дрок мой брат, он только два года назад занял кресло капитана, скучает по налетам вот и бесится, но из него хороший капитан. Эй, Барри, иди к нам!

Пол махнул кому-то рукой и замолчал, и шум в помещении вдруг показался удивительно тихим по сравнению с непрерывно болтающим громким Полом. Мегу сразу поняла, что ей не нужно отвечать ни на один вопрос – речь парня просто не предполагала возможности ответа. Из нее одной Мегу узнала много важных и интересных деталей, о которых вряд ли бы задумалась спросить.

Через минуту на скамейку рядом с Мегу с разбега приземлился парень, не старше Пола, ударив друга ладонью по ладони в знак приветствия. Почему-то именно в этот момент, Мегу, как ни кстати, вспомнила робота-Тома в Яме. Настроение девушки метнулось вниз, хотя этого никто не заметил.

- Как вы тут? Я Барри, - он уверенно протянул руку Мегу, но та, взглянув на нее, проигнорировала жест дружелюбия. Пожимать руки у девушки не было никакого желания. Барри не смутился. Пожал плечами и положил ладонь на стол. Он был чем-то похож на Пола, может, из-за одного возраста. Вместо веснушек лицо покрывали большие и маленькие красные прыщи, грязные волосы комкались на голове, складываясь в причудливые формы. Сказать, что Барри выглядел не ухоженно, значит ничего не сказать. Мегу часто видела таких детей в школе и все они были сиротами.

- Мы вспоминали, как Мегу спасла меня в Яме, - тут же заговорил Пол, словно и не останавливался. – Она…

Договорить парнишка не успел – появившийся неизвестно откуда молодой человек оказался за спиной Сиры, со смехом выговаривая:

- Так и знал, что Пол сядет вам на уши! – и положил ладони на плечи Сиры. Та с улыбкой повернулась, посылая непривычный для Мегу, слишком нежный взгляд парню, произнесла: «Люк!» и вернулась в обычное положение. Напряженность улетучилась из плеч девушки под давлением больших рук парня. Пол недовольно развернул корпус, впиваясь в лицо Люка.

- И вовсе я им на уши не садился! Я только пришел, что б ты знал! – вызывающе бросил парнишка, чем еще больше рассмешил более взрослого пирата. По быстрой оценке, Мегу дала Люку от двадцати пяти до тридцати, никак не больше. Впрочем, возраст едва ли был первым пунктом в списке приоритетов Сиры. В сознании Мегу еще свежи были раны от нападения на «Омелу», однако она не могла не порадоваться за подругу, нашедшую свое место в жизни.

Закончив смеяться, темноволосый Люк, с куда более темной кожей, чем у Сиры, да и у любого жителя Саркса, громко заметил:

- То-то они уже повеситься готовы! Впрочем, продолжай в том же духе, однажды ты достигнешь того уровня, когда сможешь заболтать киборга на смерть и уж тогда Дрок точно пересмотрит решение на счет твоего места среди захватчиков!

Возможно, их перепалки были частым делом, Мегу этого знать не могла, но она хорошо различила выражение лица Пола, понимая, что парня довели до предела. В следующий момент он вскочил и со злостью кинулся на Люка, хотя знал, что противник сильнее и ловчее. По залу прошел одобрительный гул. Люк смеялся и легко парировал все удары противника, а Пол злился все больше и больше, впустую махая кулаками. Мегу откинулась на спинку стула, замечая, как увеличилось скопление людей вокруг их столика. Кто-то наблюдал за «дракой», кто-то за девушками за столом. Мегу перехватывала один за другим любопытные взгляды. Большинство отворачивалось, некоторые продолжали смотреть, смело встречаясь с ее глазами. Неожиданно гул толпы сменился на разочарованное ворчание: кто-то прервал потасовку. Вокруг парней так сгустилась толпа, что Мегу со своего сидячего положения ничего не могла рассмотреть. Барри рядом вскочил на скамью, вглядываясь куда-то поверх чужих голов.

- Полу теперь влетит, - поджав губы заявил парнишка, спускаясь со скамейки. – Как всегда. И что Люк его доводит? – Барри обращался к Сире, но та, разглядывая в толпе своего парня отвечать не собиралась. Наконец, Люк добрался до стола и девушка улыбнулась. Едва ли она воспринимала угрозу всерьез, может, боялась выговора от капитана. Мегу решила, что оставит этот вопрос на потом. Если вообще захочет что-то выяснять.

- Так что? Рада, что присоединилась к нам, или еще не решила? – рванув с места в карьер, спросил Люк у Мегу, опираясь подбородком на голову Сиры. Парнем он был высоким, поэтому чтобы проделать такое, приходилось наклоняться, но не похоже, чтобы это причиняло Люку неудобства. Сире точно не причиняло. Мегу поудобнее устроилась на стуле, хотя и без того развалилась на нем, как в кресле у себя дома. Если бы, конечно, у нее дома было кресло…

- Еще не решила, - честно призналась девушка, понимая, что сейчас это самая выгодная тактика. – Я устроилась в MCB в надежде свалить с Саркса, а этот корабль и все, что на нем, очень уж напоминает мне Яму, только двигающуюся в космосе. И с меньшим количеством бледных лиц.

Наступило секундное молчание, а затем Люк разразился смехом. Мегу неожиданно поняла, что ее речь слушал почти весь зал, за исключением тех, кто находился слишком далеко, чтобы что-то расслышать, да и тем быстро передали суть сказанного. Мегу нравилось быть в центре внимания. В ней вдруг шевельнулось знакомое, самодовольное «я», которое замолкло на время под грузом горечи. Сейчас же оно во всю распрямляло спину.

- Когда определишься, придется решить, чем ты будешь заниматься на корабле. Отряд захватчиков небольшой и чтобы попасть в него пройдешь испытание боя и стрельбы, но в во время полета тоже надо что-то делать. Лежать и ждать нападения на какой-нибудь корабль не получится. Подумай, в чем ты сильна и вперед!

Люк говорил с приятной улыбкой на лице. У него был спокойный, уверенный тон, при этом парень не переставал сжимать плечи Сиры, словно мысленно поддерживал ее в сложившейся довольно странной ситуации. Они явно были ближе, чем просто любовники и выглядели так, словно встречались уже много лет, а не чуть больше полугода. Мегу не знала, что это такое: когда одного прикосновения достаточно, чтобы знать мысли напарника. Ее романы были бурными, мимолетными, оставляли после себя приятные воспоминания, заканчиваясь в основном сомнительной дружбой. С Мэттом было легко, но девушка никогда не чувствовала какой-то особой связи с ним. Мегу всегда знала: если однажды она уйдет из MCB, парень не последует за ней. Люк же, как показалось девушке, мог бросить пиратов ради побега с Сирой. Мегу кольнула зависть.

- Медицина, - автоматически ответила девушка на слова Люка. – Я выросла под опекой врача. Лучшего врача в Яме, это любой подтвердит. И многому научилась. Если ваш док не против, я могла бы ему ассистировать. В биомеханике я тоже разбираюсь, так что… - не закончив предложение, Мегу развела руками.

Лицо Люка приняло почти уважительное выражение. Заметив это, Сира сдержанно улыбнулась.

- Наконец кто-то поможет доку, - выжала из себя девушка, пытаясь «поддержать подругу», - я знала, что ты легко вольешься в наши ряды.

Мегу прищурилась, но не смогла разобрать, лжет Сира или говорит искренне. Их дружба держалась на сомнительном уважении друг к другу, приправленном ненавистью Сиры к киборгам, к которым она по праву относила Мегу. При этом ненависть самой Мегу к киборгам переставала что-то значить. К счастью, о сложностях отношений подруг знал лишь Том, а он остался на Сарксе.

- Тогда мне стоит заглянуть к Заку, - хлопнув ладонями по столу, решительно заявила Мегу, приготовившись встать. Люк снова рассмеялся.

- Смотри, чтобы его удар не хватил от твоего вида!

Тут и Сира не удержалась. Мегу вынуждена была сдержано улыбнуться. Веселья по поводу собственной внешности девушка не разделяла. Не в этот раз. Не после бессонной, полной слез ночи. К тому же в тот момент, девушку тянуло в кабинет доктора не только ради собственного обустройства. Мегу не желала признаваться в этом даже самой себе, но она хотела знать больше о Джосайе Фергинсе. Об отце, которого никогда не видела и который отказался от нее. Мегу хотела понять, что он за человек. И на корабле только Зак знал ее тайну.

Под смешки и внимательные взгляды, девушка покинула помещение, медленно направилась в сторону кабинета врача, хотя совершенно не помнила, где он находится. Мегу так и не заметила внимательный взгляд холодных голубых глаз, продолжавший неотступно следовать за ней...

*Космическое пространство*

*Четвертый день среди пиратов. День.*

- Ты действительно хорошо разбираешься в биомеханике, - заметил приятно удивленный Зак, выглядывая из-за плеча Мегу. Иногда она называла его доком, иногда Заком, но никогда доктором Заком. Как-то не шло с языка. Впрочем, мужчине было не привыкать. За все время работы на корабле иначе его не называли. Зак легко согласился на помощь Мегу, к тому же он испытывал определенное любопытство, общаясь с дочерью друга.

Подкручивая пружину, девушка пожала плечами.

- Я много общалась с одним парнем. Он механик. Очень хороший. А Росс дополнял те знания, направляя их в нужное ему русло. Уверена, док надеялся, что вырастит меня себе на замену, - Мегу усмехнулась, - как бы не так!

Выражения лица Зака девушка видеть не могла, но догадалась, что он улыбнулся. Найти общий язык с мужчиной оказалось очень просто. Они хорошо понимали друг друга и кабинет врача был тем местом на корабле, где Мегу по-настоящему могла расслабиться. Разговоры о Сарксе отвлекали девушку от печальных мыслей, хотя и вызывали некоторую ностальгию.

Работа продолжалась в молчании. Мегу приступила к обязанностям на следующее утро, как только договорилась с Заком. Будильник никто не ставил, но внутренние часы девушки, настроившиеся за месяцы работы на «Омеле» точно знали, когда надо вставать. Впрочем, модуль тоже играл свою роль. В то утро Мегу более тщательно, чем когда-либо проверила свои заградительные экраны и перекрытие связи с киборгами. Сканеры в линзах опасная вещь для такой, как она, хотя девушка не понимала, зачем люди носят их даже на корабле, где точно нет киборгов. С другой стороны, нападение ведь может произойти в любой момент...

Мысли о корабле киборгов, вынырнувшем из подпространства близ Саркса не давали Мегу покоя. Подпространство было, своего рода, свободной магистралью. Как дополнительная линия на дороге, отделенная от остальной очень уж жирной полосой. Подпространство было как бы карманом соседней реальности. Киборги научились использовать его для передвижения не больше пяти лет назад. Для этого за многие годы до этого строились специальные корабли, способные выдерживать нагрузки по скорости и прыжкам из одного пространства в другое. Подпространство – скоростное невидимое шоссе. И теперь оно принадлежит киборгам. Люди пока не придумали корабельные сканеры, способные засветить судно в подпространстве даже совсем рядом с собой. Это стало огромным шагом назад в борьбе с кибер империей.

Мегу тяжело вздохнула и продолжила работу, которую начала еще прошлым днем. Флешка жгла карман. Пытаясь отвлечься на что-нибудь, на что угодно, девушка заговорила:

- Какой он? Фергинс. Чем он занимается?

Мегу поняла, о чем спросила, лишь когда слова слетели с языка и брать назад их было уже поздно. Наступило минутное молчание. Девушка не решалась повернуть голову, не зная, удивлен Зак или просто раздумывает над ответом. Она вообще не была уверена, что хочет знать правду. В конечном итоге, дверь в модуле Мегу не появилась при утренней проверке.

- Он оружейник, - наконец сказал доктор. – Когда-то Джосайя был молодым и амбициозным специалистом в области кибер-технологий. Он покинул родную планету по приглашению киборгов, отправился в центр империи, на Ганимед. Планету учёных и их многочисленных знаний. Несколько лет Джосайя учился у киборгов, а заодно разрабатывал для них новые модули, обновлял системы, улучшал оружие, строил корабли. Это Джосайя выдвинул теорию о возможности путешествий в подпространстве. И ему было всего двадцать два года. Двадцать два! Многие идеи этого парня казались тогда сплошным безумием. Любые знания давались ему легко. За пять лет жизни среди киборгов Джосайя обрел немало важных связей. У него было много не менее гениальных друзей, учившихся на том же курсе, а еще были студенты вроде меня, которые учились у них. Я вот только чудом прошел тесты киборгов и попал на Ганимед под кураторство Джосайи. Высокомерный, считавший себя лучше других, он ужасно раздражал меня, но этот тип умел находить подход к любым людям. Его самомнение полностью окупалось знаниями. С годами я понял, что получил в учителя гения и научился гордиться этим. Он был старше меня на семь лет. Ему тогда исполнилось двадцать четыре, и это был его четвертый год на Ганимеде. Я же, из-за того что с рождения жил в центре империи, смог оказаться в академии киборгов уже в семнадцать. Сложно представить, как мог развиться потенциал Джосайи, если бы он попал на Ганимед в моем возрасте. Он верил, что будущее за киборгами, восхищался их системой управления и рациональностью. Он создавал оружие для киборгов, помогая им завоевывать вселенную. В двадцать шесть, будучи уже довольно известным конструктором, гением кибер-технологий, оружейником, врачом и теоретиком по космическим перемещениям, Джосайя решил вернуться на родную планету. Я не знаю, что с ним там произошло. Может это был необратимый процесс, длившийся уже определенное время, может, события дома повлияли быстро и безжалостно. Спустя год Джосайя вернулся совсем другим человеком. Пропала его безумная одержимость идеями кибер империи. Пропала жажда знаний и желание продолжать разработки. Так нам тогда казалось. Шли годы, Джосайя затягивал с проектами, не предлагал идей и потерял лицо в глазах киборгов. Мне было двадцать два года, когда я узнал, что гениальный человек, которым восхищались и которому завидовали, вовсе не потерял себя. Джосайя обрел новую цель и стремился к ней, оставаясь в центре кибер империи. Он работал на Коалицию Свободных планет.

Тут Зак замер в торжественном молчании, переводя дух, а Мегу нахмурилась. Большинство из того, о чем говорил док, она понимала. Росс рассказывал девушке про Ганимед и Энцелад, и Мегу легко представила молодого гениального ученого, поддерживавшего идеи киборгов. Девушка много слышала о пиратах и черных торговцах, но никогда про Коалицию Свободных планет. Однако Мегу понимала, что если задаст сейчас вопрос, то они уйдут далеко в сторону от обсуждения судьбы Фергинса, которая, неожиданно, показалась девушке довольно интересной.

- Я готов был обвинить его в предательстве, но Джосайя опередил меня. Он решил поговорить со мной раньше, чем я отправлюсь к киборгам. Оказалось, очень многие его сокурсники тоже поддерживали Коалицию. С каждым годом Джосайя переманивал на свою сторону все больше и больше людей. Он объяснил, что, вернувшись из благоденствующего центра кибер империи, оказался на бедной, голодающей планете, которую раньше называл домом. Подчинение империи в любом случае означало кибернизацию, рано или поздно, хотят люди того или нет. Центр империи процветает, но окраины гниют. Планеты, оказавшиеся на границе между Коалицией и империей, грозились превратиться в сплошные пустыни. Киборги хорошо начинали, однако их рационализм дошел до той стадии, когда вселенная в их глазах станет идеальной лишь, когда будет целиком подчиняться их логике и правилам. Киборги не прекратят войну, Коалиция же не захочет терять свободу. Выбор был очень тяжелым. Джосайя продолжал считать, что как правители киборги довольно неплохи, однако их необходимо было остановить от дальнейшего завоевания. Гибли планеты, детей превращали в живое оружие. Рациональность и логика работали на войну, а не мир. Когда я понял это, то сбежал с Ганимеда. Я долго метался по планетам, не зная, как жить дальше, пока однажды не нашел свое место среди пиратов. Джосайя тоже сбежал, в конце концов. Я не знаю где он сейчас, но он держит связь со всеми пиратскими кораблями и с Коалицией, продает им и нам оружие, усиливает системы и улучшает корабли. Иногда приходит на встречи сам, иногда присылает подставное лицо.

Зак умолк, но Мегу и без подсказок поняла, что он хотел сказать. Оставаясь среди пиратов, в какой-то момент она сможет встретить отца. Девушка ничего не ответила доку. Возможно, все то, что он рассказал, она могла найти за дверью модуля. Возможно, доктор Росс указал даже способ, как можно связаться с Джосайей. Но Мегу не изменила решения – она по-прежнему не была готова открыть ту дверь.

- Что такое Коалиция Свободных планет? – пережив несколько часов тишины, все же не выдержала девушка. Зак скрипнул стулом. Только через минуту, Мегу услышала его удивленный голос:

- Неужели тот человек, который вырастил тебя, не рассказывал о ней? В смысле, если он так близко знал, а может и знает, Фергинса, то не может не знать, про его работу на Коалицию!

- Росс? – уточнила девушка, заранее зная ответ. – Он многое мне рассказывал, но про отца и Коалицию – никогда.

- У него есть преступный ранг?

Настойчивые вопросы Зака заставили Мегу оторваться от работы и сделать полукруг на стуле. Мужчина смотрел прямо на нее, положив руки на колени. Его плечи ссутулились, лицо было сосредоточенным, что делало его на вид старше, чем при их первой встрече.

- Да, - решив, что нет ничего страшного в нескольких фактах, спокойно ответила девушка. Если уж Росс знает Фергинса и солгал ей, то не может рассчитывать на ее молчание перед таким же преступником, как он. – Пятый ранг. Собственно, мой четвертый в основном висит на обвинении в соучастии, из-за того что он сбежал вместе со мной. Для киборгов не имеет значения, что мне было три года и никто не давал права выбора, впрочем, я бы не стала менять свою судьбу. Лучше быть в бегах, чем в кибер-армии.

О модуле девушка не сказала, но это было понятно без лишних слов. В конечном итоге, лучше не упоминать подобные детали на корабле полном фанатиков-пиратов. Почему-то Зак нахмурился.

- Странно, что я о нем не слышал, - задумчиво пробормотал мужчина, а затем, встряхнувшись, улыбнулся. - Впрочем, не могу же я знать всех преступников вселенной! – собственная реплика рассмешила дока, но Мегу даже не улыбнулась. Что-то он не договаривал, что-то важное, и девушка впилась глазами в лицо доктора, заставляя продолжать говорить.

- Ладно-ладно! – воскликнул мужчина, вскидывая руки в пораженческом жесте. – Не смотри на меня так жутко. Когда твой отец смотрел так на молодых студентов, они застывали в благоговейном ужасе, как статуи. Возможно, часть твоей вины есть в «соучастии» с преступлениями мистера Росса, кто бы он ни был. Но ты ведь Мэгги Фергинс. Ты дочь самого известного преступника в этом кластере. Дочь главного врага кибер-империи, единственного человека, реально способного помочь Коалиции победить в войне. В первую очередь тебя ищут именно из-за отца. Чтобы выловить его, как на крючок, а ты стала бы приманкой!

Тут нахмурилась Мегу.

- Это бред! – запальчиво вскрикнула девушка. - Я никогда даже не видела Фергинса! А он, скорее всего, знает о моем существовании, но что-то за прошедшие двадцать четыре года не позаботился о том, чтобы навестить меня или хотя бы дать знать о своем существовании! Из меня приманка намного хуже, чем из вас! С вами он хотя бы связь держит!

Мегу судорожно выдохнула, справляясь с накатившей вдруг злостью. Все ее разочарование и гнев вылились на ни в чем не повинного человека, но девушка не чувствовала себя виноватой. Она лишь знала, что если встретит в ближайшее время отца, то ее первым словом ему будет сильный удар в лицо. А еще лучше – несколько!

- Я ничего не могу тебе ответить, - переждав минуту, тихо произнес доктор и печально развел руками. – Я знал Джосайю несколько лет, и то было так давно. Я не знаю какой он сейчас, мы же не ведем переписку. Просто встречаемся по делам пиратов и тут же расходимся. По тому, что я помню о нем молодом, могу сказать лишь, что ты права. Фергинс всегда заботился только о себе. Я не уверен, что он станет рисковать жизнью и трудом многих лет, а так же возможностью спасти миллионы других жизней по всей вселенной, ради тебя. Даже несмотря на то, что ты его дочь. Это прискорбно, но факт.

Мужчина вздохнул и опустил голову, не желая встречаться глазами с девушкой. Почему-то он чувствовал себя виноватым, может от того, что расстроил ее. Зак не знал. Ему хотело бы верить, что старый друг изменился к лучшему, однако док хорошо помнил холодную, расчетливую натуру Джосайи. Нет, Фергинс не стал бы рисковать жизнью ради дочери. Его работа слишком многое значит для пиратов, Коалиции и всех мечтающих о спокойной свободной жизни жителей вселенной. Мегу на ее фоне ничего не значит.

Девушка понимала это. Рациональная часть ее сознания даже одобряла мысли отца. Впрочем, сердце подобного одобрить никак не могло. Его рвало на части, оно ныло и страдало от ощущения ненужности. Внешне же Мегу оставалась спокойной. На ее лице не отразилось ни одно из чувств, бушевавших внутри. Зак понимал это и от осознания того, насколько она похожа на отца, несмотря на то, что никогда его не видела, у дока по спине прошла дрожь. Мысли, взгляды, жесты, Зак ловил каждый из них, невольно сравнивая с тем, что сохранилось в его памяти еще с Ганимеда. Подобные вещи, видимо, действительно наследственное, ведь перенять их лично Мегу никак не могла.

- Вы так и не ответили на мой вопрос, - неожиданно напомнила девушка. Зак встрепенулся, пытаясь вспомнить, с чего началось их обсуждение.

- Коалиция, - как-то неуверенно произнес мужчина, кивнув собственным мыслям. Мегу уже окончательно повернулась к нему, подтянув под себя одну ногу и опираясь руками на ее колено. Девушка всегда сидела в такой позе, когда слушала рассказы доктора Росса, казавшиеся ей одновременно интересными и невероятными.

- Что ж… рассказчик из меня никакой. Да и знаю я не так уж много. Можно сказать, я знаю только то, что знают все. Пираты не пересекаются с Коалицией. Мы сами по себе. Мы мелкие повстанцы, а вот Коалиция – реальное, полноценное сопротивление, уже многие десятилетия удерживающее киборгов в пределах этого кластера. Все началось чуть меньше ста лет назад, когда очередная галактика, оказавшаяся на пути империи, объединилась против киборгов. Обычно они завоевывали планету за планетой, но в тот раз им дали отпор уже на границе кластера, в пустом космическом пространстве между галактиками. Оправившись от первого поражения, киборги предприняли новую, более яростную атаку, однако к моменту, как они собрали достаточно кораблей и солдат, против них стояла уже не одна галактика, а целый кластер. С тех пор война не утихает. Создается новое оружие, новые корабли. Киборги закрыли границы нашего кластера, чтобы ни один преступник или просто гражданин, не смог бы скрыться на территории Коалиции. Я не знаю, как Фергинс связывается с ними, избегая кибер контроля. Возможно, есть какие-то тайные коридоры, по которым все же можно попасть в кластер Коалиции, однако даже пираты о них не знают. Это рационально. Одно слово здесь, одно там и киборги уже в курсе, канал перекрыт. Поэтому все держится в строжайшем секрете. Думаю, единственный, кто действительно может ответить на все твои вопросы о Коалиции Свободных планет, это Джосайя Фергинс.

*Космическое пространство*

*Пятый день среди пиратов. День.*

На следующий день после разговора с Заком о Коалиции Свободных планет и о Фергинсе, Мегу еще продолжала думать об отце. Девушка испытывала злость и одновременно любопытство. Док знал Джосайю молодым, но сейчас ему уже пятьдесят, если Мегу правильно рассчитала, а может и больше. Сильно ли изменился отец по сравнению с тем человеком, чей образ возник в сознании девушки?

Подругу Мегу не видела. Сира не появилась в каюте ночью, а Мегу пришла поздним вечером и ушла ранним утром, проводя все время в кабинете дока. Девушку ужасно коробила добровольная изоляция. Привыкшая всегда быть в центре внимания шумных компаний, Мегу чувствовала себя ужасно тоскливо, работая целый день наедине с Заком. Болтовня с доком не развлекала ее так, как могла бы это сделать масштабная пиратская пьянка. Почему-то Мегу была уверена, что такие мероприятия пираты часто устраивали. Спросить это девушка могла только у Сиры, а та почему-то избегала подругу.

Только Мегу открыла рот, чтобы спросить у дока, чем на корабле занимается Сира, как дверь распахнулась, и в кабинет влетел запыхавшийся Барри. Согнувшись, парень уперся ладонями в колени и тяжело дышал. Его волосы взмокли от пота и липли к лицу, на футболке расходились темные пятна.

- Люк просил передать, - делая перерывы между словами, выговорил парень, - что Сира просила предупредить тебя, что Дрок назначил бои на сегодня, в шесть по корабельному времени, а после них экзамен по стрельбе.

Кое-как из сбивчивого контекста Мегу вывела, что обращались к ней. Зак не обратил на измученного парня внимания, как будто это было в порядке вещей.

- А с Полом что? – не отрывая глаз от компьютера, спокойно спросил док, медленно бегая пальцами по клавиатуре. Мегу вдруг вспомнила, как быстро делает это доктор Росс и вздохнула от накатившей внезапной волной головной боли.

- Наказан, за драку, - отдышавшись, недовольно бросил Барри, выпрямляя спину. Хрустнули позвонки. Мегу невольно нахмурилась, вспоминая короткую потасовку два дня назад, которую и дракой-то назвать нельзя было. Или Пол подрался уже после? Мегу как раз хотела спросить, когда Барри затараторил:

- Все я побежал, между первой и второй палубой оборвалась связь, надо найти Эвана.

И убежал, только дверь хлопнула. Мегу недовольно поджала губы.

- С поручениями обычно Пол бегает, - тихо пояснил Зак, ни к кому конкретно не обращаясь, - а когда Пола наказывают, его заменяет Барри. Он, как видишь, не бегун. Один из тех редких подростков, которые не мечтают стать захватчиками.

Взгляд Зака обратился на время, но Мегу уже точно знала, что до боев осталось не больше часа – модуль сработал еще после слов Барри. Он автоматически настраивался на время определенных планет по приближении к ним, а здесь синхронизировался с кораблем.

- Найдешь их на нижней палубе, - пробормотал Зак, на время замолкнув, так как заметил на экране что-то, чего там быть не должно. - Двенадцатый отсек. Я бы на твоем месте немного опоздал. Дрока с самого начала может и не быть, а вот команда тебе спуску не даст – станут вызывать все подряд, так что на экзамен по стрельбе у тебя совсем сил не останется. Не со зла, просто им любопытно проверить, на что ты способна.

Мегу самодовольно усмехнулась.

- Если уж я на арене в Яме никогда не напрягалась ради победы, то здесь тем более не придется, - уверенно заявила девушка. Зак вздрогнул, но ничего не ответил. Следующие полчаса прошли в томительном ожидании. Не выдержав, Мегу сбежала раньше и не спеша размялась в каюте, хотя делала зарядку каждое утро и всегда была готова к сражению.

В шесть двадцать по корабельному времени девушка вошла в помещение с двенадцатым номером над дверью. В отличие от «Омелы» на нижней палубе пиратского корабля было больше, чем один грузовой отсек и все они помечались конкретными цифрами, как на старых кораблях. Мегу поняла, что «Котел» из торгового корабля в пиратский превратился достаточно давно.

В помещении уже стоял гул. Толпа образовывала площадку то ли круглой, то ли прямоугольной формы, в зависимости от перемещения по ней дерущихся. Чья-то пара открывала бал, а Мегу бегала глазами по залу в поисках Сиры, Люка или Барри. Пол, как поняла девушка, на боях не появится.

- Мегс! – выкрикнул чей-то знакомый голос и Мегу резко повернула голову на звук. Сира размахивала над головой руками, привлекая внимание подруги. Люка рядом с ней не было, зато Мегу заметила Барри, наблюдавшего за боем из первого ряда. Пробираясь к подруге, девушка начала замечать любопытные взгляды, следящие за ней. Пираты надеялись на шоу и Мегу не собиралась их разочаровывать.

- Я уже начала думать, что Барри до тебя так и не добрался, - перекрикивая гул голосов, сказала Сира. Хотя шум в помещении не мог сравниться с тем, что творилось обычно в Яме, Мегу чувствовала себя уютно, почти как дома.

- Я так поняла, придется побить полкоманды, прежде, чем меня отпустят? – не сдержав улыбки, спросила Мегу, подначивая подругу. Сира рассмеялась.

- Едва ли, я не просто так легко попала в захватчики. С чем более сильного противника начнешь, тем быстрее отсеются слабые.

Мегу усмехнулась уголком рта.

- Будешь моей первой? – двусмысленным тоном произнесла девушка, с вызовом приподняв брови и скрестив руки на груди. Сира снова рассмеялась, покачав черноволосой головой.

- Не в этот раз, детка. С моей стороны несправедливо лишать тебя сразу стольких противников!

Мегу бросила взгляд в сторону арены. Бой подходил к концу. Как человек, выросший в Яме, девушке могла сказать это наверняка по звукам и голосам. Сира тоже заметила изменения в гуле, а потому выжидающе впилась глазами в подругу. Мегу не сложно было драться со всеми подряд, большинство она бы уложила делая макияж, с другой стороны, девушку коробило тратить время на бесполезный мусор.

Одобрительным и одновременно огорченным гулом было встречено окончание поединка. Вздохнув, Мегу пожала плечами и двинулась в сторону арены, распихивая людей перед собой. Там один парень протягивал другому руку, помогая подняться. Их она не знала, зато поняла, что все закончиться, как только противник окажется на земле. Мегу высокомерно хмыкнула – сама она обычно дралась до первой крови, остальное слишком просто.

Гул начал медленно утихать, когда девушка вышла в центр образовавшегося круга, который стремительно сужался, по мере того, как пираты рвались взглянуть на нее и оценить. Мегу довольно усмехнулась. Даже с отличным телосложением, она оставалась для них всего лишь девушкой. Что ж, этих ребят ждет неприятный сюрприз! Довольная течением собственных мыслей, Мегу сложила руки рупором перед ртом и закричала:

- Ну и кто из вас хочет меня первым?!

Вопрос был встречен тишиной. Сира в другом конце зала усмехнулась, с удовольствием отмечая, что за прошедшие после нападения на «Омелу» дни, Мегу вернулась к привычному состоянию. Неожиданно толпа подхватила настроение Сиры. Отовсюду зазвучал смех, улюлюканье и одобрительное гудение. Оно еще больше усилилось, когда к Мегу вышел какой-то парень. Девушка быстро сделала два шага назад, осматривая противника с ног до головы. Года двадцать три – двадцать четыре. Белая майка, темные шорты до колена. Плотное телосложение, хорошие мышцы, может быть увертливым, если от того будет зависеть его жизнь, но в подобных условиях окажется по сравнению с Мегу жутко неповоротливым. Он будет играть на силу – это то, что девушка знала наверняка и то, чем она намеревалась воспользоваться.

- И что же получит победитель? – не скрывая намека спросил незнакомец, осматривая Мегу так же, как она его, но неприлично долго задерживаясь на бедрах и груди. Девушка усмехнулась.

- Попробуй и узнаешь, - облизнув губы в предвкушении драки, почти томно бросила Мегу, чем вызвала бурю положительных эмоций в толпе. Конечно, все представители мужского пола, а их здесь было подавляющее большинство, приняли ее слова, как приглашение в постель каждому победителю, а ее жест языком только это подтверждал. Единственная, кто знал, что Мегу облизывалась вовсе не от желания, а от предвкушения легкой добычи, была Сира, но она не собиралась разочаровывать пиратов раньше времени.

- Я Мегу, - делая перекрестный шаг вправо, чтобы проверить, как на это среагирует противник, спокойно сказала девушка. Время заигрываний закончилось.

- Джун, - кивнув в качестве представления, быстро ответил парень и поднял руки перед собой, сжав кулаки. Мегу приятно улыбнулась, как будто была очень рада знакомству. На секунду, всего на секунду это отвлекло парня, засмотревшегося на ее изменившееся лицо, чего девушке было достаточно. Метнувшись вперед со скоростью молнии, Мегу пролетела под руками Джуна, который был немного немало на полторы головы выше ее, а затем с силой ударила в солнечное сплетение и так же быстро отскочила назад. Парень открыл рот, чувствуя, как воздух покинул его легкие, но не в состоянии вздохнуть. Потеряв ориентацию, ощущая жгучую боль и пытаясь схватить хоть немного кислорода, он уже не заметил решающей подсечки под ногами, которая мгновенно уложила его на землю.

В зале стояла тишина. Мегу уже не улыбалась. Присев около Джуна, она подождала, пока парень начал нормально дышать и только тогда поднялась, разворачиваясь к толпе, серьезно осматривая собравшихся вокруг людей.

- Кто следующий? – с предупреждением в голосе достаточно тихо спросила девушка, но ее услышали все. Круг разошелся, теряя равные очертания и вырастая в диаметре прямо на глазах. Джун сидел на полу, выравнивая дыхание и кривясь от боли, которая, как знала Мегу, будет преследовать его еще некоторое время. Он с удивлением смотрел на девушку, стоявшую в нему спиной, с запозданием вспоминая, что она подруга Сиры, а значит, такая же сильная. Впрочем, в тот момент об этом вспомнил каждый человек в зале и каждый задумался, хочет ли он ввязываться в драку с заранее предрешенным концом?

- Я хочу, - послышался голос справа и Мегу быстро повернула голову. От толпы отделилась фигура в оранжевой футболке и серый брюках. Мужчина протянул руку Джуну, но тот отмахнулся и встал сам. Парень не выглядел, как человек сильно разочарованный проигрышем, просто у него болела грудь, а удивление еще не отступило. Джун медленно покинул круг, держа руку под ребрами. Новый противник Мегу был явно старше Алана. Девушка накинула ему тридцать четыре года.

- Широ, - так же как и Джун кивнув головой, произнес мужчина. В этот момент к Сире подбежал опоздавший Люк, и, поцеловав девушку, взглянул в сторону арены.

- Мегу, - решив отдать дань вежливости, ответила девушка, хотя все в зале уже знали ее имя. Оценить второго противника она не успела. Широ сделал шаг вперед на своих длинных ногах и занес кулак для удара по голове. Мегу увернулась, чуть пригнувшись и попала в единственное место, до которого могла достать – по ребрам с левой стороны. Широ чертыхнулся и дернулся назад. Удар был слабым и смазанным, поэтому не нанес ему особого вреда. Мужчина решил сменить тактику. Мегу поняла это в тот момент, когда он начал поднимать ногу. Модуль сработал быстро. Широ еще не довел движение до конца, а Мегу уже точно знала, что это будет его последний удар. Она позволила ему думать, что либо увернётся, либо отскочит в последний момент, а затем, стремительным движением, подняв ногу, так, чтобы он не смог ее задеть, пытаясь сделать подсечку, Мегу выбросом руки отвела правую, ударную ногу мужчины в сторону, заставляя его по инерции сделать поворот, а затем так же быстро ударила ногой в левый голеностоп Широ, оказавшегося вдруг спиной к противнице. Все это произошло в мгновение ока. Никто даже не успел понять, а мужчина уже падал лицом на пол.

Глупая и простая победа. Мегу не чувствовала удовлетворения. Толпа гудела. Еще трое противников выходили на арену и всех троих девушка побеждала за два-три удара. Разочарованные пираты покидали круг, а Мегу просто продолжала стоять там, ничуть не запыхавшись, лишний раз доказывая свое превосходство. По толпе пошли разговоры и тут кто-то выкрикнул: «Позовите Эвана!». Крик подхватила толпа. Мегу успела заметить лишь голову Барри, дернувшегося к двери.

- Черт! – с округлившимися глазами выругалась Сира, вырывая свою руку из руки Люка и бросаясь к арене. Сама девушка проиграла еще Широ и дальше не шла, однако, зная о модуле, она понимала, что ни один противник не сможет победить подругу. Вот только Эван не простой противник!

Пока Сира пробивалась через толпу, Мегу отошла из центра круга, чтобы выпить воды, любезно предложенной ей кем-то из пиратов. Она уже знала несколько человек и продолжала узнавать других. Драка всегда была излюбленным способом девушки искать друзей. Мегу глотала последние капли из бутылки, когда Сира дернула ее за рукав. Девушка повернулась и улыбнулась, увидев подругу.

- Ну, как я тебе? – довольно растянув рот, спросила Мегу, а затем вдруг заметила беспокойство в глазах подруги.

- Ты должна слить этот бой! – потянув девушку на себя, быстро зашептала Сира ей в самое ухо. За гулом толпы никто не слышал их разговора.

- Почему? – нахмурившись, недовольно спросила Мегу, сжимая в руке пустую бутылку. Девушка никогда не проигрывала специально и начинать не собиралась. Это было ниже ее достоинства.

- Потому что они приведут Эвана! – почти в отчаянии, яростно продолжила Сира, намертво вцепившись в руку подруги. – Он первый среди захватчиков! У этого парня безумная скорость мысли! Он единственный на этом корабле, кто реально способен противостоять киборгам в рукопашном бою. И убил уже немало! У него четвертый ранг! За убийство киборгов! И если ты его победишь, могут возникнуть подозрения! Дрок сделает тебя захватчиком уже после победы над Широ, поэтому тебе не надо никому ничего доказывать!

Мегу рассмеялась. Страх подруги нисколько ее не тронул. Подозрения? Откуда? Она может быть сильнее любого человека на этом корабле, но до тех пор пока сканеры не покажут нано-роботов в ее организме, невозможно доказать, что девушка частично-киборг. Доказывать что-то?

Мегу снова рассмеялась и выдернула руку из пальцев Сиры.

- Смотри, как я его сделаю, - шепнула девушка, наклонившись к лицу подруги и самодовольным выражением лица. Сира сжала зубы, ничего не отвечая. Отговорить Мегу, когда у нее такое настроение, было просто невозможно.

Когда по толпе прошелся одобрительный рев, такой громкий, что у девушки заложило уши, Мегу поняла, что наконец явился главный гость бала. «На десерт» - облизываясь, подумала девушка, осматривая незнакомца, которого буквально втолкнули в круг. Смеясь и качая головой, он с дружелюбным неодобрением взглянул на друзей, а затем провернулся к противнице. Мегу уверенно встретила холодный, пронзительный, ясно голубой взгляд. Таких глаз девушка еще не видела. Первым синеглазым человеком в ее жизни был Мэтт, но о нем Мегу думать не хотела. Не в разгар боя. Жители же Саркса, окружавшие ее всю жизнь, были кареглазыми. Девушка могла различить сотни оттенков карего, а потому все другие цвета, в том числе синий и голубой, завораживали ее.

- Барри прилетел так быстро, словно у вас тут настоящий киборг! – со смехом в голосе громко заговорил парень, заставив Мегу вздрогнуть. – А это всего лишь девушка!

Смех пошел по толпе, разносясь даже в самые дальние углы зала. Люк, наконец, смог пробиться к Сире и встал рядом с ней, пытаясь понять, почему девушка так быстро убежала к подруге. Мегу прищурилась. Парень перед ней не выглядел, как убийца киборгов. Впрочем, и сама Мегу так не выглядела, однако была уверена, что могла бы с ними справиться. Чуть выше девушки, русоволосый, голубоглазый, Эван был красивым парнем, но это была красота льва, а не котенка, по сравнению с Мэттом. У парня была твердая линия подбородка и ровный, островатый нос. От левой щеки, близко к носу, через губы тянулся тонкий шрам, белой полосой выделявшийся в смуглой коже. Точнее, привыкшей к совсем белым оттенкам Мегу, кожа Эвана казалась смуглой, на самом деле она просто была на несколько тонов темнее, чем у жителей Саркса. Взгляд девушки перебрался к рукам парня. Тонкая кофта с длинным рукавом плотно обтягивала мышцы, которые не шли в сравнение с мышцами Джуна, однако Мегу не сомневалась, что Эван сильный. Даже просто будучи парнем, он уже являлся сильнее, чем она. Длинные пальцы с неровно, коротко отстриженными и поломанными ногтями были пальцами музыканта, а не бойца.

Закончив взаимный осмотр, Мегу и Эван встретились взглядами. Было что-то в этом пересечении. Что-то, от чего толпа замерла в ожидании и даже гул поутих. Сира не заметила, как с силой сжала ладонь Люка.

- Что ж, давай закончим поскорее, - сказал Эван и поставил правую ногу назад, делая полушаг. Мегу приподняла краешек губ.

- Попробуй, - и согнула руки в локтях, выставив их перед собой на случай защиты. Однако Эван не нападал, чем ужасно нервировал Мегу. Ждать девушка любила меньше всего, а потому бросилась вперед первой. Толпа зашумела. Мегу направила удар в солнечное сплетение, надеясь покончить так же быстро, как и с Джуном, ведь Эван не видел их драки и мог не знать, что его ждет. Парень мгновенно вскинул руки и блокировал, пытаясь перехватить Мегу, но она уже отскочила назад. Эван не дал девушке опомниться и кинулся вперед. Мегу блокировала, поспешно отступая, пригибаясь и уворачиваясь, в то время, как круг менял свою форму, подстраиваясь под их перемещения. Блокировав очередной удар девушка выбрала момент, чтобы ответить, но Эван предотвратил его так быстро, что Мегу не успела понять, как это произошло. Они сцепились. Парень вывернул руку девушки так, что из-за боли Мегу вынуждена была развернуться. Он перехватил ее горло локтем и давил вниз, заставляя упасть на колени. Задыхаясь, девушка что было сил ударила локтем назад, но Эван умудрился увернуться. Тогда, видя круги перед глазами, Мегу в отчаянии ударила пяткой по ноге противника, одновременно схватив его за руку и перекидывая через себя. Девушка чуть не надорвалась, но эффект неожиданности и инерция сделали свое дело. Эван полетел вперед, умудрившись перекинуться на ноги и, отпустив Мегу, сделать несколько шагов вперед. Девушка надеялась, что парень упадет, однако он, будучи достаточно гибким, избежал ловушки. Резко развернувшись, Эван не дал Мегу времени, чтобы отдышаться и восстановить зрение. Удар за ударом она блокировала и отводила его руки в сторону. Подняла ногу, однако Эван предотвратил нападение, развернув корпус и ударив ногой по ее икре. Отлетев в сторону, девушка увернулась от очередного удара и едва выдохнула. Скорость движений этого парня была действительно безумной!

Подсечка и Мегу полетела на пол, однако не желая сдаваться, девушка схватила за ворот, не успевшего отдернуться Эвана и рванулась вверх, одновременно отталкивая его к другому краю арены. Бой продолжался. Мегу не слышала шума толпы. Сердце бешено билось где-то под горлом, дыхание начало срываться. Она не успевала! Не успевала за его движениями! Даже с модулем! Тогда девушка поняла, почему Эвана так уважали и почему его не было на нижней палубе. Среди пиратов ни один не мог бы сравниться с этим парнем!

Бросившись вперед, Мегу попыталась снова ударить, на этот раз целясь в голову, но Эван перехватил ее руки, сразу обе, вцепившись в них так, что их пальцы переплелись. Борьба пошла на силу. Они перетягивали друг друга туда-сюда, почти сталкиваясь лбами.

- Можешь сдашься уже? – не скрывая злости, охватившей ее от чувства бессилия, прошипела Мегу, когда лицо Эвана оказалось совсем близко. Неожиданно парень усмехнулся:

- Мы же только начали! – и оттолкнул ее, отпустив руки. Девушка отлетела на другой конец пустого поля, чуть ли не в руки зрителей. Пальцы саднило, кисти начали понемногу ныть.

«Теперь я знаю, на что будет похожа драка с киборгом» - проскользнула мысль в голове Мегу. В следующий момент Эван снова бросился вперед. «Нет», - продолжала размышлять девушка. – «Киборги неповоротливы, менее гибкие и не способны к иррациональным, внезапным действиям. С ними было бы проще!».

Девушка начала впадать в отчаяние. Даже бои с Сирой, знавшей все приемы Мегу, длились в несколько раз меньше, чем этот поединок. Удар. Перехват. Поворот. Блок. У Мегу все плыло перед глазами. Совершив движение почти вслепую, девушка почувствовала, как Эван перехватил ее руку, а в следующее мгновение ее голова ударилась о пол. Дыхание рывком вышло из легких. У Мегу кружилась голова. Кто-то помог ей подняться.

- Это выглядело правдоподобно, - с долей неверия, одобрительно прошептал голос Сиры у Мегу над ухом. Кое-как девушка повернулась, встречаясь со взглядом подруги.

- Я не сливала бой, - тихо выговорила Мегу, чувствуя боль от удара по ноге, а затем с удивлением взглянула в сторону Эвана, принимавшего со всех сторон поздравления и рукопожатия. – Я действительно проиграла…

*Космическое пространство.*

*Шестой день среди пиратов. Утро.*

- Да кто он, мать его, такой?! – выругалась Мегу лицом в подушку, из-за чего ее слова превратились в невнятное бормотание. Все тело девушки болело и у нее не было никакого желания вставать с кровати. Сира ушла часом раньше, сказав, что предупредит по дороге Зака, что Мегу задержится. После боя с Эваном девушке потребовалось время, чтобы прийти в себя и пройти экзамен по стрельбе. К счастью для нее, Дрок видел бой Мегу с Эваном и смог по достоинству оценить ее навыки, а позже, она без промашек стреляла по движущимся и отдаленным целям, так что девушку отнесли к захватчикам.

Послышался звук открываемой двери, и Мегу, решив, что это подруга вернулась за чем-то, застонав перевернулась на спину.

- Мегу? – послышался с порога совсем не женский голос. Девушка резко села, о чем успела пожалеть, чувствуя головокружение и прикладывая руку к голове, чтобы избавиться от него, и уставилась на неуверенно застывшего у двери парня.

- С тобой все в порядке? – осторожно спросил Эван. – Я заходил к Заку, но он сказал, что ты сегодня, возможно не появишься, и я тогда подумал, что мог перестараться вчера вечером. Я увлекся, потому что давно не встречал достойных противников, а ты отлично дралась. Я потом уже узнал, что до меня у тебя было еще несколько боев.

Головокружение прошло и Мегу нахмурилась.

- Я проиграла не потому, что вымоталась, а потому что была недостаточно хороша, - грубо отрезала девушка, скидывая ноги с края кровати. Эван подошел ближе.

- А ты умеешь достойно принимать поражение, да? – с некоторым удивлением произнес парень, осматривая Мегу.

- Да, - бросила девушка, - а еще я умею работать над собой и поверь, следующий бой не закончится так просто! – она предупредительно вскинула палец, голос при этом звучал почти угрожающе.

- Просто?! – воскликнул Эван, раскидывая руки в разные стороны. - Да бой с киборгом был бы проще! Ты за тот час неплохо заставила меня попотеть, а этого пока никому не удавалось!

Мегу улыбнулась, довольная похвалой, а еще приятно удивленная, что их с Эваном мысли по-поводу киборгов сошлись. Еще раз осмотрев собеседника, девушка пришла к выводу, что он чуть старше ее, на два-три года максимум. «Красавчик. Хорошо сложен», - мысленно размышляла Мегу. – «Интересно, а что бы он сказал, если бы знал, как начался мой первый бой здесь? Не то, чтобы я хотела затащить его в постель… хотя нет, хотела бы».

Неожиданно в голове девушки возник образ Мэтта и улыбка пропала с лица Мегу. К горлу подступила тошнота. В лице Эвана ничего не изменилось, холод глаз не дрогнул, однако в голосе слышалось волнение.

- Ты в порядке? – подвинувшись вперед и положив руки на ноги девушки (в тот момент это было единственное, до чего он мог дотянуться), тихо спросил Эван. Мегу вскинула голову. На мгновение у нее возникло безумное желание сказать правду. Рассказать, как она скучает по друзьям, как скорбит о гибели Мэтта и как ненавидит ситуацию, в которую сама себя загнала. Однако холодные глаза Эвана остудили запал девушки. Он ведь тоже пират. Первый среди захватчиков. Гибель «Омелы» началась с него, хотя нельзя винить во всем одного человека.

- Просто голова разболелась, - почему-то прошептала Мегу. Вымученный вид спас ее маленькую ложь. Эван внимательно взглянул в глаза девушки, но ничего не сказал и рук не убрал - они продолжали лежать на бедрах Мегу, создавая островки тепла. Прошла минута и вдруг, словно очнувшись, Эван качнул головой и сделал шаг назад.

- Я в общем-то, - он поднял руку, из-под рукава кофты которой появились часы. Время близилось к полудню. - …надеялся встретить тебя на завтраке. У меня есть работа, но, может, ты согласишься поужинать со мной и не будешь прятаться в каюте?

Мегу с недовольством прищурилась.

- Я не пряталась, - с опасными нотками в голосе заявила девушка. – Ваш док заставлял меня пахать, как проклятую, без завтраков и ужинов.

Ее тон был тихим, ровным и угрожающим. Эван вскинул согнутые в локтях руки в знак мира и улыбнулся.

- Зак едва ли выглядит, как жесткий эксплуататор.

- Просто ему не попадались подходящие для этого мозги…

Парень опустил руки.

- Я буду ждать тебя в общем зале, вечером, - и, с все той же легкой улыбкой на губах, покинул каюту. Мегу проследила за ним взглядом. Несмотря на то, что каждый раз, когда Эван улыбался шрам на его губах некрасиво их искривлял, улыбка на удивле!ние шла ему. Девушка начала понимать, почему Эвана все любили и уважали. Он был приятным парнем, при этом обладая некоторым жутким оттенком, всегда отражавшимся в его глазах. Не важно, улыбался он или нет, был рад или расстроен, глаза оставались холодными, как две льдинки, и без эмоциональными.

Почувствовав прилив сил, Мегу соскользнула с кровати и направилась в душевую. Идти завтракать было поздно, поэтому девушка сразу повернула в сторону кабинета дока. Зак приветствовал ее удивленно приподняв брови.

- Со слов Сиры я понял, что ты не способна подняться с кровати, - заметил мужчина, поворачиваясь на стуле.

- Она склонна к драматизму, - поджав губы, протянула Мегу. Зак усмехнулся, оценив шутку, хотя девушка даже не попыталась вложить в нее хоть каплю юмора. Ее настроение менялось невероятно быстро, то взлетая, а то падая, но что огорчало Мегу больше всего, так это невозможность вывести определенную зависимость, чтобы хоть как-то обуздать чувства. Необходимость влиться в ряды пиратов боролась в ней с горечью от потери друзей. Все было неправильно, нелогично и это просто убивало девушку.

- Тебя искал Эван, - продолжил тем временем Зак, не зная, какая буря бушует внутри Мегу.

- Он меня нашел, - спокойно ответила девушка, падая на стул и кривясь от неприятного ощущения, когда острый угол флешки вдруг впился в ногу. Сунув руку в карман, Мегу нащупала подарок.

- Слышал, ты вчера проиграла. Эван не простой противник, да?

В голосе дока не было злорадства, лишь обычное любопытство, заставившее девушку оторваться от печальных мыслей.

- Он сказал, что со мной драться было сложнее, чем с киборгом, - почему-то произнесла Мегу, хотя собиралась сказать вовсе не это. – Предложил встретиться за ужином…

Теперь утреннее предложение казалось ей несколько странным. Возможно даже абсурдным. Почему Эван хотел позавтракать с ней? Может было что-то, что он хотел сказать? А может, парень догадался о модуле и просто вел к логическому завершению? Нет. Мегу мотнула головой. Он никак не мог понять, что она полу-киборг. В противном случае, ему можно было бы предъявить то же обвинение.

- Эван позвал тебя на свидание? – еще выше подняв брови и подавшись вперед, не скрывая изумления спросил док. Мысли Мегу витали в другом направлении. Свидание. Это слово было ей знакомо, хотя редко использовалось. Синоним встречи. Однако свидание предполагает встречу наедине, а Эван лишь предложил ей присоединиться к нему за ужином в общем зале, где будет еще много людей. Возможно, они соберутся вокруг, как тогда, с Сирой. В любом случае, Мегу не смогла понять, куда клонил док, поэтому просто кивнула. Зак присвистнул, но больше не сказал ничего.

Время тянулось медленно. За весь день у них не было ни одного пациента, поэтому Мегу сортировала препараты, составляя точные списки и запоминая, где что лежит, на случай, если необходимо будет срочно найти ту или иную вещь, Зак отлаживал чей-то ножной протез, иногда зевая и прерываясь, чтобы налить чашку крепкого чая. Мегу было непривычно не чувствовать исходящего от дока запаха кофе, который шлейфом тянулся за доктором Россом, куда бы тот ни шел. В какой-то момент девушка поняла, что с нетерпением ждет вечера. Это ожидание превратило каждую минуту на работе в час. Время тянулось, как резина, а Мегу пыталась представить, что ожидает ее на ужине, но не могла. Она совсем не знала Эвана, не знала его характера, привычек, не могла предсказать, как он отреагирует на ту или иную фразу. Девушка не могла составить мысленный диалог и эта неизвестность напрягала ее. Вечер никак не приближался. Раздумывая в подобном ручье, Мегу пришла к выводу, что уже очень давно ничего не ждала вот так. Ей действительно хотелось встретиться с Эваном. Хотелось понять, откуда он взялся, где учился драться и скольких киборгов убил. Ей хотелось разгадать загадку его ледяных глаз, узнать, почему они стали такими, какое горе стоит за этим холодом. Ей хотелось знать, как и когда он попал к пиратам, а еще насколько фанатичен парень в отношении кибер империи.

Неожиданно Мегу осознала, что надеется на его здравомыслие. Надеется, что он мыслит не так узко, как большинство пиратов-фанатиков, не видящих дальше своего носа. Девушка надеялась так, словно думала раскрыть однажды свою тайну. Словно в самом деле планировала рассказать Эвану правду о модуле, хотя это было то единственное, что сохраняло ей жизнь. Осознав это, Мегу почувствовала вину. Она долго не могла понять, откуда исходит это чувство. Флешка жгла карман.

«Очнись, Мегуми!» - нахмурившись, строго приказала девушка своему отражению в стекле настенного ящика. – «Очнись, ты не одна из них. Узнав правду, они выкинут тебя в открытый космос быстрее, чем ты успеешь прокричать: «Невиновна!». Не стоит надеяться на сочувствие или понимание. Ты полу киборг, часть системы, хочешь того или нет. Не важно, насколько хорош Эван. Он убивает киборгов просто за то, кто они есть. Убьет и тебя. Не задумываясь».

Приняв решение, девушка остыла. Ожидание перестало быть приятным и томительным, оно превратилось скорее в напряженную муку. Как скрыть правду от проницательных глаз пирата? Как не раскрыть свои истинные чувства и обмануть всех? Как продолжать общаться с Сирой, примирившись, что она – враг? Мегу настолько ушла в себя, что не заметила, как баночка с какой-то прозрачной жидкостью выскользнула у нее из рук и ударилась о пол. Стекло не разбилось, однако громкий звук в тишине кабинета привлек внимание дока. Оторвавшись от ноги, Зак резко повернул голову в сторону своей подопечной.

Мегу очнулась и поспешно присела, вытаскивая баночку из проема между шкафом и столом, куда та успела закатиться. Фыркнув от попавшей в нос пыли, девушка поднялась с колен и отряхнулась. Ее взгляд оставался рассеянным и ни на чем не мог сфокусировать внимание.

- Так ладно, иди сюда, - сказал Зак, указывая на стул перед собой. Мегу нахмурилась, но приказ выполнила, недоумевая, что хочет сказать или сделать док. Росс устроил бы ей хороший выговор, однако Зак выглядел не недовольным, а скорее озабоченным.

- Я думал это из-за Эвана и явно ошибался. Рассказывай.

Наступила тишина.

- Что? – тихо спросила Мегу, чуть качнув головой. Она догадывалась о чем говорит док, однако все равно не понимала, чего он от нее хочет.

- Ты иногда впадаешь в такое состояние… знаешь… отрешенности. Только что смеялась, а затем вдруг замираешь и настроение в раз портиться. Весь сегодняшний день ты вообще непонятно где витаешь. Не пойми неправильно, возможно, это не мое дело, но если ты вот так улетишь мыслями во время операции, все может кончиться плохо. Я должен знать, что происходит.

Зак говорил быстро и четко. Рациональная сторона Мегу поразилась его сообразительности. Зная про модуль в голове девушки, он прекрасно понимал, на какие рычаги нужно давить. Убедив ее в логичности своих доводов, Зак просто не оставил Мегу шансов. Одно дело говорить о своих переживаниях просто из-за его волнения о ней. Совсем другое, когда на карту поставлена жизнь другого человека. Мегу мысленно поаплодировала доку, а затем тяжело вздохнула.

- Я… - начала девушка и замолкла, не зная, с чего начать. Как объяснить тот спутанный комок чувств, который она сама-то распутать не может? – Мне сложно. Сложно воспринимать такую жизнь, как нечто само собой разумеющееся. Вы… возможно вы все неплохие ребята. Меня приняли на удивление легко и здесь многие могут понять мои чувства по отношению к киборгам, но ведь это только часть. В том смысле, что они никогда не смогут по-настоящему оценить иронию ситуации. Я полу киборг. И я стала пиратом. Это смешно! Вы напали на «Омелу» и как будто тут же об этом забыли! Может, для вас это нормально, вот так уничтожать корабли, а потом спокойно лететь дальше, но не для меня! Это был мой корабль! Моя команда! Люди, с которыми я по факту жила на протяжении четырех лет! Люди, которых я успела полюбить и которые были дороги мне, по своему. И я не могу простить вас и в то же время не могу винить, потому что понимаю, что за нападение отвечал капитан, а за убийство Мэтта только тот, кто его убил… - Мегу замерла, закусив губу, осознавая, что сболтнула лишнего. Слова рвались из нее, как вода из переполненного колодца. Зак ведь уже хранил одну ее тайну, почему бы не доверить ему еще немного? – Хочу сразу прояснить, что не собираюсь нападать на вашего капитана, - примирительно подняв согнутые в локтях руки, сказала девушка. – Я… я пытаюсь стать частью этой жизни, но чувствую себя… виноватой в некотором роде, потому что я пытаюсь найти общее и подружиться с людьми, которые убивали дорогих мне людей. Я… - девушка беспомощно развела руками. – Я запуталась…

Наконец подняв голову, Мегу встретилась глазами с сочувствующим взглядом дока. В лице Зака не было злости, презрения, неприязни или недоверия. Он действительно, искренне сочувствовал девушке перед собой, понимая ее душевные терзания и осознавая, что ничем не может помочь. Никакие его слова или действия не избавят ее от этих чувств. Сам Зак испытывал нечто подобное, когда узнал, что его учитель предает киборгов. Он боролся между преданностью Джосайе и долгом перед империей. В конечном итоге, эту борьбу закончила непробиваемая логика аргументов учителя, и Зак больше не возвращался к тому вопросу. Он выбрал свой путь. С Мегу было иначе. Ее не могли спасти слова.

- Мне жаль, что ты вынуждена проходить через это, Мегу, - тихо заговорил Зак, старательно подбирая слова. – Ты вынуждена улыбаться людям, которых ненавидишь и скрывать правду о себе. Однако, ведь и в той торговой компании никто не знал о настоящей Мегу. Точнее, о ее оборотной стороне. Ты ведь не могла рассказать никому о Мэгги Фергинс, не вылетев при этом с работы и не оказавшись продана киборгам? На этом же корабле, ты живешь как Мэгги Фергинс, хотя все равно вынуждена скрывать это имя, но не из-за преступного ранга, а из-за модуля, того, что твой предыдущий работодатель наоборот ценил. Так или иначе, всю жизнь ты вынуждена будешь лгать об одной из своих личностей. Это не изменить. Одну из вас, какая-нибудь часть вселенной, но ненавидит. Киборги желают смерти преступнице, пираты – полу киборгу. Мне жаль, но правда в том, что с кем бы ты ни сблизилась, кого бы ты ни полюбила, он никогда не узнает тебя полностью. И ты никогда никому не сможешь полностью открыться. Единственное, чем ты можешь помочь себе сейчас – примириться с прошлым и отпустить его. Мой совет покажется тебе банальным и даже глупым, однако он действенен. Прими то, что уже ничего не можешь изменить. Ты не можешь вернуться и спасти тех, кого потеряла. Те же, кто остался жив, если они любят тебя так же, как ты их, поймут и простят тебе любое решение и любой выбор, который ты вынуждена совершить в данной ситуации. Отпусти свою предыдущую жизнь, Мегу. Ты больше не охранник на торговом корабле. Не девушка с приличной работой с не особо хорошей планеты. Мегуми Соль, которая так долго была не запятнана, стала пиратом. Это третий ранг преступности. Дороги назад нет. Теперь ты одна из нас, ты будешь жить на этом корабле, с этими людьми. Прими это или уходи, пока не сделала себе и другим хуже.

Когда закончилась торжественная речь Зака, в кабинете наступило молчание. Шумели двигатели, из-за двери раздавались непонятные звуки и редкие голоса. Мегу замерла, переваривая услышанное. Ее рука невольно потянулась к карману и достала маленькую прямоугольную флешку. Эхо от голоса дока еще звучало в голове девушки, медленно затихая: «Прими то, что уже ничего не можешь изменить». Да, у нее был выбор. В самом начале, когда можно было просто сбежать. Она выбрала пиратов. Выбрала месть, но такая месть предполагает одиночество. Изоляцию. Мегу не выдержала бы подобной жизни. Все, что она могла сейчас: по-настоящему постараться стать пиратом. Показать им ту Мегу, которую знала команда MCB и Яма. Скрыть всю боль, сомнения и страхи глубоко внутри, оставить их на потом. Для мести нужно время, подходящее время. Это не та месть, после которой уже перестает иметь значение собственная жизнь. Нет, Мегу дорожила своей жизнью, а потому должна была дождаться момента, когда сможет уничтожить убийцу Мэтта и сбежать, скрыться навсегда и от киборгов и от пиратов. Сложная задача. Очень сложная, но не невыполнимая.

Исполнившись решимости, Мегу взвесила флешку на ладони. Этот маленький черный предмет был единственным, что продолжало тянуть ее назад, связывало с прошлым, натягивало веревку вокруг шеи. Если девушка хочет двигаться дальше, то ей нужно узнать, что оставил Мэтт. Может, ей станет легче. Может, хуже. Однако без этого знания, до тех пор, пока она блуждает в неведении, она никогда не сможет выбраться на правильный путь. Надо решить все для себя. Раз и навсегда.

Мегу до боли сжала флешку в руке, чувствуя, как острые края впиваются в кожу. Модуль в голове напомнил, что скоро время ужина. Встреча, которая никак не желала приближаться, теперь оказалась на расстоянии получаса. Мегу вздохнула.

- Док, могу я попросить об одолжении? – тихо спросила девушка, не поднимая глаз.

- Попробуй.

- Мне нужен плашет, и я хотела бы попросить вас передать Эвану, что я не смогу прийти на ужин. Не знаю как, через кого, просто передайте.

Зак со спокойствием на лице приподнял одну бровь, однако не стал ничего спрашивать и просто согласился. Подвинув стул, док потянулся к ящику стола и вытащил из него планшет, который тут же протянул Мегу. Он оказался больше, чем тот, что был раньше у девушки. Десять дюймов в диагонали, полтора сантиметра в толщину, этот планшет был намного функциональнее.

- И вот еще, - док протянул девушке коробку с бутербродами. – Это осталось от моего обеда. На ужин-то ты не пойдешь.

Кивнув, Мегу с благодарностью приняла еду. Ей было не привыкать есть раз в день, и все же перекусить что-то хотелось бы. Зак всегда обедал в кабинете, в то время как Мегу уходила в общий зал, где могла пересечься с Сирой, Полом, Барри или, знакомыми ей теперь, Широ и Джуном. Эван во время обедов, по крайней мере пока что, не появлялся. Мегу была уверена, что ни за что не упустила бы в толпе его глаза.

Толком не попрощавшись с Заком, девушка забрала планшет и бутерброды и поспешно добралась до каюты, с радостью, что не пришлось столкнуться ни с кем знакомым, и уж тем более с Сирой или Эваном. Заперев дверь, Мегу бросила бутерброды на кровать, не заботясь о том, что они могли перевернуться и развалиться, а затем забралась туда сама, прикладывая подушку к стене, чтобы было удобнее сидеть. Спешка вдруг сменилась медлительностью. Очень долго девушка просто копалась в планшете, надеясь найти там что-то интересное. Что-то, что могло отвлечь ее от неизбежного. Однако рабочее пространство Зака оказалось тщательно подчищено и отсортировано.

Вздохнув, девушка с надеждой взглянула на бутерброды, словно те могли дать подсказку, однако бездушные части хлеба и мяса с салатом нагло проигнорировали ее молчаливую просьбу. Поджав губы, Мегу вставила флешку в USB-порт. На ней был всего один файл, весивший на удивление много. Нахмурившись, девушка дважды щелкнула на маленький квадратный значок на экране. Все погасло, лишь в нижней части экрана светилась лента и значок паузы, показывавшие, что планшет работает.

Это было видео. Мегу пробежалась пальцами по краям планшета в поисках кнопок управления звуком. Она как раз нашла их, когда видео прогрузилось и начало работать. На экране появилось лицо Мэтта. От неожиданности, девушка с хлопком приложила руку к губам, боясь, что издаст какой-нибудь жалостный звук. Он был таким, каким она помнила. На лице парня светилась улыбка. В голове Мегу мгновенно всплыла другая картина: то, во что позже превратилось его лицо. Окровавленный кусок мяса с раздробленными костями… Девушка ткнула пальцем в паузу и отвернулась, пытаясь совладать с чувствами. Когда приступ тошноты прошел, она по-новому взглянула на бутерброды, радуясь, что не съела их перед просмотром.

Мегу пришлось несколько раз глубоко вздохнуть и выдохнуть, прежде, чем она смогла заставить себя включить видео. Улыбающийся Мэтт повернул камеру так, чтобы его лицо было полностью видно и чуть отодвинулся. Он сидел на стуле, как видно, в своей каюте.

- Привет, Мегу! Только не выключай пожалуйста сразу это видео, потому что оно не настолько ужасно, как тебе может показаться на первый взгляд! – шутливо произнес парень, широко растянув губы, от чего в уголках его глаз появились морщинки. Мегу не могла не улыбнуться в ответ. Веселый и беззаботный Мэтт. Да, пожалуй именно таким он и хотел, чтобы его запомнили.

- Признаться, я долго думал, что тебе подарить. Чертов Тео, конечно, был неотразим со своим кольцом и речью, а Алан и вовсе превзошел всех, ведь мы знаем, как ты любишь книги! – напускная злость Мэтта развеселила Мегу, впрочем и сам парень не переставал улыбаться. - В общем, мне почти не оставили шансов, и, к слову, я не шутил, говоря, что в полном твоем распоряжении! – он раскинул руки в разные стороны, как тогда, в каюте на «Омеле». – Но, так как это предложение явно кажется тебе скудным, что, конечно, меня обижает, - тут он чуть наклонил голову, сделав забавную, щенячью мордашку, от чего возникло желание притянуть парня к себе и обнять. Мегу улыбнулась, почувствовав тепло. – Мои способности и возможности довольно невелики, поэтому я сделал то, что смог: воспользовался своими связями! Итак, представляю вашему вниманию видео-историю из жизни команды MCB, главными героями которой являются некие Мегу, Тео, Алан и Мэтт, ну и может, совсем немного Колин, - тут парень подмигнул, заставив девушку смеяться.

Картинка сменилась. Мегу с удивлением смотрела на зал ожидания в ангаре «Омелы» на Сарксе. Камера была расположена достаточно высоко, но разглядеть кто есть кто все же оказалось возможным. За столом друг напротив друга сидели Мэтт и Алан, что-то обсуждая. Чуть дальше расположился Зак. Мегу невольно скривилась, вспоминая этого человека. Он был даже ужаснее, чем Колин, потому что был старше и прекрасно понимал, что делает. Мэтт постарался, чтобы его уволили. Если это и было неправильно с их стороны – так подставлять Зака, то они об этом ни разу не пожалели.

Вот Алан и Мэтт одновременно повернулись к двери, заметив там кого-то, кого камера засечь не могла.

- Новенькая! – расплываясь в довольной улыбке, закричал Мэтт и, роняя стул, выскочил из-за стола. Алан только глаза закатил, наблюдая за другом. Мэтт подлетел к Мегу и сжал ее в крепких объятьях, вызывая в девушке волну удивления и некоторого возмущения.

- Откуда ты? Из какой части Саркса? Почему к нам устроилась? Бывала раньше в космосе? – Мэтт заваливал ее вопросами, отпустив и отступив на шаг назад, но не опуская рук с плеч. Мегу услышала смех синеволосой девушки, к которой обращался парень и то, как она напряглась, когда другой, более грубый голос произнес:

- У нее модуль в голове.

Это был Зак. Киборгов он не любил, как и все, что с ними связано. Однако Мэтт на удивление легко выкрутился. Коснувшись головы Мегу, он покрутил ее так и сяк, осматривая со всех сторон, а затем повернулся к коллеге и бодро ответил:

- Правда? Что-то я его не вижу.

Синеволосая Мегу хотела возразить, но Мэтт тут же взглянул на него и в его глазах она увидела понимание. Он знал про модуль, и не хотел, чтобы это что-то меняло. Впервые в жизни Мегу приняли полу киборгом без драк и скандалов. В тот момент, благодаря уверенному взгляду Мэтта и его теплым рукам, все еще лежавшим на ее плечах, Мегу почувствовала себя дома. Она еще не успела стать частью команды, а они уже стали ее семьей.

Девушка улыбнулась через слезы. Картинка сменилась. Теперь это была камера на корабле. Коридор, где они с Мэттом дежурили. Момент, когда Мегу наконец сдалась обаянию парня. Тео тогда только появился и был на корабле не больше двух недель. Он быстро нашел общий язык с Мэттом и Аланом. До увольнения Зака оставалось всего ничего. Мегу помнила те недели. Первые дни, когда все еще было хорошо. После смен они с Мэттом уходили либо в ее каюту, либо в его. Они искали любую возможность, любую свободную минуту, чтобы побыть вместе. Довольно быстро эти страстные встречи стали заканчиваться не менее страстными ссорами. К своему удивлению, Мегу обнаружила в подарочном видео обрывки этих ссор, которые попадали на камеры «Омелы». Их последний поцелуй…

Тут Мегу не смогла сдержаться. Она расплакалась, закрывая рот ладонью и пытаясь сфокусировать взгляд на расплывавшейся перед ним картине. Все их совместные шалости, редкие общие встречи за едой, каждый момент счастья среди рутины «Омелы». Мэтт нашел их все и тщательно склеил. Мегу вдруг осознала, что не смогла бы в полой мере оценить подарок парня, если бы все не пошло кувырком.

Картинка сменилась. Это снова был Мэтт в своей каюте. Видео приближалось к концу. Парень улыбался, но уже не так широко как раньше. Мегу был знаком этот взгляд. Несмотря на хорошее настроение, Мэтт хотел сказать что-то серьезное, что-то важное, и девушка, всхлипнув пару раз, приготовилась слушать.

- Это все, что я смог найти. На самом деле там был даже момент, когда мы пробирались в каюту Питера. Удивительно, как нас не уволили после этого! Надеюсь, это видео чего-то да стоит. Я знаю, что мы с тобой никогда уже не сойдемся снова. Рано или поздно на «Омеле» появятся киборги и меня уволят сразу, после Колина. Не знаю, останешься ли ты, но в любом случае, вряд ли мы еще когда-нибудь встретимся. Я надеюсь, ты найдешь свое счастье, Мегу. И поверь мне, тебе не подойдет такой парень, как Тео. В бесконечном сумасшествии твоей жизни нужен кто-то с титаническим спокойствием Алана. Кто-то, кто не позволит тебе так бездумно рисковать, как ты всегда делаешь. Я хочу, чтобы ты была счастлива, потому что люблю тебя, Мегу. И никогда не забуду. Надеюсь, и ты вспомнишь обо мне через лет десять, уже с семьей и пятью детишками, - тут Мэтт рассмеялся, но это был какой-то грустный смех. – С Днем Рождения, детка.

И отключился. Экран погас. Мегу откинула голову к стене и сидела так, может, несколько часов, смотря в никуда. «Потому что люблю тебя, Мегу. И никогда не забуду». Голос Мэтта, тихий и уверенный звучал в ее голове.

- Я тоже никогда не забуду тебя, - прошептала Мегу в пустоту. Она не верила в жизнь после смерти. Не верила в призраков или перерождение. Все, что девушка могла сказать Мэтту, он уже ни в какой форме, никогда не услышит. И все же Мегу заговорила. Просто шептала охрипшим голосом в тишине каюты, прерываясь на то, чтобы всхлипывать от не перестававших литься слез.

- Это были мои первые долгие отношения. До тебя, да и после, я встречалась с парнями ради секса и тут же расходилась. Ни к кому я не была так привязана и никем по-настоящему не дорожила. Не так, как тобой. Не могу сказать, что отдала бы все на свете, чтобы ты был жив. Тут моя рациональность берет верх. Однако я не могу не скорбеть о твоей смерти. Не знаю, была ли это любовь. Может, влюбившись однажды я пойму, что это за чувство… - девушка глубоко вздохнула. – Прощай Мэтт. Я была счастлива познакомиться с тобой…

*Космическое пространство.*

*Седьмой день среди пиратов. Утро.*

Сира не появилась в палате ночью. Может, ее предупредил док. Может, девушка и не собиралась приходить. Мегу это не волновало. Всю ночь она пролежала на кровати, рассматривая потолок и вспоминая последние четыре года своей жизни. Тут модуль работал куда лучше видео Мэтта. Когда слезы высохли, а эмоции успокоились, Мегу поужинала, запивая сухие бутерброды стоявшей в каюте водой, а затем вновь включила видео, на этот раз поставив модуль на запись. Хранить флешку девушка не собиралась.

Поздним утром, проспав от силы три часа, Мегу спокойно собралась и направилась к кабинету дока. На «Котле» не было конкретного расписания, да и Зак никогда не жаловался, если девушка приходила позже или раньше. Эта свобода действий коробила Мегу. Замерев на полпути девушка сверила время и поняла, что завтрак еще не закончился. Уже несколько дней она совсем не ела по утрам, а Эван тогда сказал, что Мегу прячется в каюте.

Сжав кулаки, девушка решительно развернулась в сторону общего зала. Завтрак -хорошо, показать при этом, что она никого не боится – отлично. Широким шагом Мегу влетела в большое помещение, казавшееся уже не таким шумным, как в первый раз. Людей здесь было намного меньше – все уже успели поесть и разойтись по делам. Эвана Мегу не заметила. Девушка продолжала осматриваться, когда услышала смешок откуда-то справа. Слух никогда ее не подводил и Мегу отчетливо расслышала слово: «Трусиха», хотя и пропустила контекст. Впрочем, девушке не нужно было догадываться о чем речь: стоило ей появиться в зале, как разговоры поутихли и все с любопытством стали смотреть, что будет дальше. Мегу нравилось внимание, но быть циркачкой она не собиралась.

Парень справа, по голосу, не старше ее, снова шепотом ляпнул что-то похожее на: «Застыла, как будто не знает, что дальше делать! Может за Сирой сгонять?». Его собеседники зашушукались и засмеялись, тщательно сдерживая звуки ладонями. Дальше Мегу терпеть не стала. Резко рванувшись вправо, девушка схватила за шиворот сидящего спиной к ней парня, а когда он развернулся, со всей силы врезала кулаком в лицо. Послышался грохот. Перевернутый поднос лежал на полу, как и парень, с лица которого сбежала усмешка, а из носа потянулась струйка крови.

- Если есть что сказать, говори мне в лицо! – зашипела Мегу, чуть наклонившись, по-прежнему удерживая руку для еще одного удара. И она бы ударила, но в следующий момент кто-то схватил девушку за эту руку и завел ее назад. Мегу в ярости дернулась и замерла, услышав знакомый голос.

- Тише, Мегс, ты чего?

Сира подождала минуту пока подруга успокоится и отпустила ее руку. Мегу со злостью дернула кистью, бросила на парня последний предупреждающий взгляд и развернулась к подруге.

- Я то ничего, - спокойно произнесла Мегу, - пусть лучше за языком следит.

Пираты замерли в ожидании реакции. К их удивлению, Сира усмехнулась. Девушка долго думала, сможет ли подруга прижиться на корабле. Казалось, Мегу замкнулась, спряталась и вообще не собирается вылезать из кабинета дока. Но вот она, бойкая, раздражительная и, как всегда, полная жизни. Именной такой Сира знала Мегу и была безумно рада видеть подругу в прежнем состоянии. Девушка даже готова была на месте затеять драку на двоих и вынести всех пиратов в зале, но вовремя сдержала порыв – нарываться на гнев Дрока так рано не стоило.

- Пойдем, - Сира радостно закинула руку на плечо Мегу, обнимая ее. – Там кажется еще осталось что-то из еды.

Ухмыльнувшись, как два шакала, девушки двинулись к кухне. Разговоры в зале возобновились. Оскорбленный парень, имени которого Мегу даже не знала, решил промолчать и просто сел на место. Он был на нижней палубе, когда девушка дралась с Эваном и видел все своими глазами. Обычный удар в лицо казался для парня просто везением, по сравнению с тем, что могла с ним сделать Мегу. Это понимали все.

- Зайди ко мне после обеда, я выдам тебе оружие, - сказала Сира, пока подруга делала заказ. – Дрок дал разрешение, так что могу с чистой совестью вернуть тебе твой VY19.

- Хорошо, - пробормотала Мегу, отрывая зубами кусок хлеба, и продолжила с полным ртом: - я знаю, что у вас есть пульсаторы ЭМИ. И еще я бы не отказалась от вакуумных зарядов. Желательно тех, которые на массы.

Девушка говорила и жевала одновременно, поэтому слова выходили какими-то нечленораздельными, но Сира поняла подругу и рассмеялась.

- Пульсаторы есть у всех захватчиков. Мы перед киборгами без них, как готовое мяско – бери да жарь. Хотя в случае с тобой и Эваном можно волноваться поменьше. Вы и врукопашную киборга уложите.

- Но не десять, - буркнула Мегу, на ходу набивая рот едой, поддерживая левой рукой поднос. Она еще не добралась до стола, а уже умяла половину. Сира неопределенно пожала плечами.

- При мне «Котел» с киборгами не сталкивался, по крайней мере в открытом космосе, на планете хоть есть куда убежать, а здесь любой бой быстро закончится. У киборгов технологии выше, нам с ними пока рано тягаться, хотя на бы на твоем месте не спорила на эту тему с Полом. Он будет яро защищать «Котел» и его системы вооружения, хотя лично я назвала бы их древними… - в конце предложения голос Сиры медленно пошел на спад, завершившись слабым шепотом. Они наконец сели и Мегу, отодвинув поднос, сделала большой глоток воды, проталкивая сухие продукты через глотку вниз.

- Основное оружие лучевое, да? – прокашлявшись, тихо спросила Мегу, как будто они обсуждали что-то секретное. Сира с готовностью кивнула.

- У нас есть пучковые излучатели, но в основном, конечно лазерные. Проблема в том, что те корабли киборгов, которые охотятся на пиратов, достаточно маневренные, чтобы легко уходить от ударов направленного действия, а если недостаточно, то эти уроды просто прыгают в подпространство, а потом обратно, и все наши выстрелы летят в никуда! Маленькие корабли киборгов научились совершать прыжки с убийственной скоростью. Раньше им требовалось время, чтобы вынырнуть из подпространства, а теперь они просто прыгают туда, перемещаются и вылезают где-нибудь со спины. Огромное количество пиратских кораблей было уничтожено после открытия теории подпространственных перемещений!

- Так стреляйте вначале магнитокумулятивными импульсными зарядами. Они вырубят в худшем случае просто связь, тогда, по крайней мере другие кибер корабли не будут знать, где именно на вас вышли их друзья. В лучшем откинутся их системы наведения на подпространственный канал и не будет никаких прыжков, а дальше жарьте лазерами, - заканчивая завтрак, спокойно рассуждала Мегу, не замечая, как шум в зале превратился в абсолютную тишину. Девушка осознала это лишь когда замолчала, а в ушах раздался звон. С удивлением покрутившись, Мегу отметила, что все внимательно слушали ее болтовню.

Сира выглядела удивленной.

- Я думала ты по механике или медицине, а теперь еще и оружие. Есть область, в которой ты не разбираешься? – приподняв бровь, шутливо спросила Сира, чтобы сбросить напряжение в зале. Мегу широко растянула рот.

- Пока с такими не сталкивалась, - самодовольно заявила девушка, чем вызвала смешки по всему помещению. Пираты стали разворачиваться за свои столы, заканчивать с завтраком и уходить по делам, переговариваясь друг с другом и медленно теряя интерес к предмету обсуждения подруг. Сира наклонилась чуть ближе к столу и придвинулась к Мегу.

- А теперь серьезно, откуда ты это знаешь? – зашептала девушка. – В оружейной говорили, что у «Котла» есть импульсные генераторы, но импульсные заряды со сжатием плазмы были чуть более эффективны, чем лазеры, и точно не мешали киборгам прыгать в подпространство!

Мегу пожала плечами. На самом деле об оружии она знала не очень много, потому что изучала эту тему сама, на досуге, для работы в MCB. Так как торговая компания не собиралась воевать с киборгами, то и про оружие против них охранникам знать не надо было, однако у Мегу в модуле много дверей и парочка из них посвящена описанию различных видов вооружения. Осознав это, девушка вдруг задумалась. Зак говорил, что Джосайя оружейник, работающий на пиратов и Коалицию Свободных планет. Могут ли быть знания, которые поместил доктор Росс в модуль получены от ее отца? Ведь зачем иначе доктору столько знать об оружии? Не считая, конечно, самозащиты.

Впервые Мегу серьезно задумалась о том, кто же такой доктор Росс и как он познакомился с Фергинсом. Тем временем Сира ждала ответа.

- Наводитесь значит хреново, - все, что сказал Мегу и, подняв поднос, отправилась его уносить. Сира задумчиво смотрела подруге вслед, заодно рассуждая, как бы проверить теорию девушки, не подвергая опасности жизни членов экипажа. Едва ли стоит нарываться на корабль киборгов просто чтобы узнать, насколько права Мегу в своих предположениях. Да и предположения ли это? Подруга говорила так уверенно и серьезно, что Сиру тронуло сомнение.

Тем временем Мегу, закинув поднос с посудой на мойку, и уточнив у Сиры, что они встрется снова после обеда, бодро направилась к кабинету дока. Девушка чувствовала себя как-никогда живой. Конечно, полноценная драка с утра взбодрила бы ее больше, чем одиночный легкий удар, но и он доставил Мегу определенное мрачное удовольствие. Ничего, скоро она научит этих мальчишек обращаться к ней как следует. «Трусиха». Подумать только, с самых малых лет девушку ни разу в жизни так не называли! Надо же было настолько скатиться в глазах общества!

Последняя мысль вызвала у Мегу смех и девушка не стала его сдерживать. Пробегавшие мимо пираты зачарованно замирали или оглядывались ей вслед.

Зак бросил беглый взгляд в сторону девушки, а затем, очнувшись, посмотрел еще раз.

- Похоже мой совет пошел тебе на пользу, - задумчиво протянул мужчина, прикусив конец карандаша.

- Не принимайте на свой счет, - усмехнулась Мегу, ногой подвигая к себе стул. – Я просто впервые за несколько дней позавтракала.

Зак понял, что «спасибо» от девушки он не услышит, но не удивился. Джосайя тоже редко кого-то благодарил. Каждое совершенное им действие, даже при чьей-то помощи, мужчина относил к своим заслугам. Оставалось лишь удивляться, как эти приобретённые черты характера Мегу оказывались так похожи на повадки ее отца.

- Ладно, - выдохнув, бросил Зак, - давай помоги мне с чертежами. Все наши протезы ужасно устарели, но последний раз, когда я брался за расчеты, вышло не очень хорошо. Нужен свежий взгляд. Посмотрим чему ты научилась у таинственного друга Джосайи.

Мегу с энтузиазмом подскочила к столу дока. За время пути от общего зала до кабинета у девушки появились вопросы, но почему-то она решила отложить их и полностью отдаться работе. Минуты перетекали в часы, а Мегу все сложнее было сосредоточиться. Зак видел, что девушка хотела что-то сказать, видел, как она готова была решиться, а потом передумывала. Мужчину забавляли ее душевные метания, к тому же док догадывался, о чем пойдет речь. Точнее о ком.

Зак тоже не мог сосредоточиться на работе, по совсем другой причине. Мужчина пытался связаться с Джосайей. Зак не был до конца уверен, зачем ему это. Он даже не был до конца уверен, что Фергинс знает о существовании дочери. С другой стороны он не мог не знать – модуль Мегу был зарегистрирован на его генотип. Означало ли это, что Джосайя следил за девушкой, находясь вдалеке, не привлекая внимания, а может, излишней опасности для нее? Как ни старался, Зак не мог представить, что Фергинс может заботиться о ком-то, даже подобным образом. И все же что-то не складывалось. Стараясь выражаться как можно расплывчатее, мужчина отправил короткое письмо по защищенному каналу: «Розовые волосы, несносный характер». Зак точно знал, что Фергинс получил послание. Закрытые каналы Джосайя проверял в первую очередь. Однако прошло несколько суток, а от него ни слова. Зак мог сделать выводы, но не хотел торопиться. Друг либо не понял его, либо принял к сведению и не хочет продолжать тему, которая может подвергнуть опасности его дочь.

Наконец Мегу не сдержалась.

- Эван что-нибудь сказал, когда вы передали ему вчера мое решение?

- Нет, - спокойным, серьезным тоном произнес мужчина, не отрывая глаз от чертежа и мысленно усмехаясь при этом. Мегу резко развернулась, скрипнув железными ножками стула по полу. Назвать девушку терпеливой было никак нельзя.

- Но должен же он был как-то отреагировать!

Тут уже Зак не выдержал и рассмеялся вслух.

- Ты не знаешь Эвана. Сравнивая вас, я бы сказал, что он больше похож на киборга. Этот парень - местная снежная королева. Он умеет быть обаятельным, располагать к себе людей, но ты никогда не поймешь, что на самом деле происходит в его голове. Насколько я знаю Эвана, могу сказать, что он немного помрачнел. Может расстроился, может разозлился, черт поймет.

Мегу такое объяснение совсем не устроило. Скрипнув зубами от недовольства, девушка повернулась обратно к столу, понимая, что больше от дока ничего не добьется. Единственное, что она могла – лично встретиться с Эваном и все обсудить.

«Я должно быть сошла с ума», - покачав головой, подумала девушка и приложила ладонь ко лбу. – «Я ему ничего не обещала. Не говорила, что приду, так с чего я должна оправдываться?»

Мегу знала ответ. Что-то в Эване пугало ее, а меньше всего в жизни девушка любила бояться. Мегу всегда боролась со страхами. Невозможно побороть ужас перед армиями киборгов, охотящихся за тобой, но можно уложить на лопатки жуткого голубоглазого пирата. И не важно, будет он в одежде или нет. От этой мысли на лице девушки возникла ухмылка.

Мегу тщательно подготовилась к обеду. Она продумала диалог и все его возможные ответвления, насколько вообще можно было представить себе реакцию человека, которого, по факту, совсем не знаешь. Она продумала поведение, была полна энтузиазма и просто жаждала встречи с Эваном, однако парень, по какой-то причине, так и не появился. Мегу просидела в общем зале чуть больше часа и медленно соскабливала остатки еды с тарелки, пытаясь подавить злость и не погнуть вилку в руке, показавшуюся вдруг такой тонкой и маленькой. Влетевшая в зал Сира мгновенно почувствовала мрак в атмосфере, а затем заметила мрачную Мегу. Зная подругу, девушка мгновенно догадалась, что до беды оставались считанные минуты.

- Так детка, расслабься, - быстрым шагом подойдя к столу Мегу, прошептала Сира, с силой сжав плечо подруги. – Я начинаю задумываться: стоит ли давать тебе оружие.

Взгляд Мегу из-под бровей, брошенный через плечо, говорил сам за себя. Сира кивнула и помчалась за подносом. К счастью, к моменту, как девушка отстояла очередь и выбрала еду, Мегу еще не взорвалась.

- И это он сказал что я прячусь… - едва слышно прошипела девушка через зубы. Наспех глотавшая в тот момент вторую ложку супа Сира удивленно вскинула брови, но спрашивать не стала, зная, что Мегу и без того не сдержится.

- И это я-то прячусь, а сам, получив отворот, так и не появился здесь!

Заканчивая с супом, Сира скептически качнула головой вправо и влево, взвешивая слова подруги.

- Если ты об Эване, то за завтраком он был, просто намного раньше тебя. А на обедах парень редко появляется – у него вечный завал по работе. Связь по кораблю постоянно барахлит, а если еще и другое судно на горизонте, так вообще беда. Не удивительно, что его тут нету.

Сира пожала плечами, слишком рано наклонив голову к опустившей тарелке и не заметив из-за этого злого взгляда Мегу, брошенного на подругу. Неожиданно лицо девушки поменялось. Гнев резко сменился любопытством.

- Ты была здесь вчера вечером? – быстро зашептала Мегу, склонившись вперед и чуть ли не тыкаясь лбом в лоб Сиры. Девушка еле успела откинуться.

- Да была, - с подозрением в глазах медленно произнесла Сира. – А ты нет. Почему?

Мегу прищурилась.

- Устала, захотела спать. Зак приходил сюда, чтобы сказать обо мне Эвану?

- Да, док часто здесь ужинает… - пробормотала Сира, пытаясь понять, куда клонит подруга. – С чего это ты устала?

Мегу безразлично махнула рукой.

- Зак завалил меня работой, а в перерывах спрашивал о прошлом, захотелось сбежать, - наспех выдумала Мегу и, положив локти на стол, придвинулась еще ближе к подруге. – Ты видела, как отреагировал Эван?

- Отреагировал? – вскинув брови, по слогам произнесла Сира. – Слишком громкое для него слово, к тому же Эван сидел спиной ко мне. Могу сказать, как отреагировала я. Удивилась. Ты явно понравилась парню и, зная тебя, не могла упустить возможности узнать его поближе. Вместо этого ты на всю ночь и вечер запираешься в каюте. Что вчера произошло?

Мегу не могла сказать. Не хотела вспоминать, а потому хищно улыбнулась и прошептала одними губами:

- Я стала бы слишком легкой добычей для него, если бы пришла вчера.

Это было хорошее объяснение. Мегу оно понравилось. Сире тоже. Девушка невольно улыбнулась, представляя борьбу характеров Мегу и Эвана. Это будет битва, которая надолго запомнится экипажу «Котла»! Однако, судя по тому, как подруга злилась на парня, Сира по-настоящему задумалась, стоит ли отдавать ей пистолет. Но в конце концов, не смогла придумать достойного аргумента. Мегу достаточно здравомыслящая особа, чтобы не махать оружием понапрасну.

- Ты закончила? – прервав размышления подруги, спросила Мегу, взглядом указывая на пустую тарелку из-под супа. Сира как-то неуверенно кивнула, еще не до конца вернувшись на землю, и все же отодвинула поднос и встала. Мегу успела составить новый план действий, хотя и не продуманный до конца. Для начала девушка собиралась забрать обещанное оружие, а затем найти место работы Эвана. Что бы ни думала Сира, но Мегу не собиралась угрожать парню. Она собиралась бросить ему вызов. И к моменту, когда на правом бедре девушки оказалась знакомая кобура, а на левом новая – для пульсатора ЭМИ, Мегу уже точно знала, что делать.

В поле зрения Эвана, лежавшего на спине в ограниченном пространстве, и копошившегося в проводах над головой, попали часы, указывавшие, что пробегают последние полчаса отведенные на обед. Парень уже смирился с тем, что не успеет, однако в который раз задумался: пришла ли Мегу? С момента, как она чуть не победила его на импровизированной пиратской арене, девушка не шла у Эвана из головы. В первый момент он увидел самоуверенную, сильную и вздорную девушку, заставившую попотеть на мало парней. Позже, поговорив с ней, Эван разглядел честность и прямоту, жесткий характер и непримиримость к поворотам судьбы. Мегу, как и он, не умела сдаваться. С самого первого момента, когда он прижал ее к себе, пытаясь перекрыть доступ к кислороду и подавить весом, когда он почувствовал жар судорожно поднимавшейся груди и яростную борьбу за победу, вытеснившую в девушке инстинкт самосохранения, Эван понял, что хочет ее. Не просто тело, а именно Мегу, и это несказанно его удивило. Парень с рождения привык к тому, что воспринимает мир не так, как окружавшие его люди. Отец понимал его, мать – нет. Конечно, она принадлежала их народу, однако где-то в прошлом ее кровь оказалась разбавлена каплей человеческой крови. Это сделало ее более эмоциональной. Более чувствительной. А может, она просто была женщиной. Эван знал слишком мало людей, принадлежавших их народу, чтобы понять разницу. В любом случае, парень привык к ощущению холода внутри. Привык, что его мало трогает горе или радость. Эмоции, которые Эван испытывал были слабой тенью человеческих. Со временем, он научился подражать. Он улыбался, смеялся, но догадывался, что люди чувствуют – он не такой, как они. Он опасен. Эван не переставал восхищаться тому, как легко завладевает человеческим сознанием гнев. Как легко ломаются люди под давлением страха и горя. Как надежда и сила воли способны заставить кого-либо сделать невозможное.

Все это он увидел в Мегу. Эмоции в ней буквально кипели и Эван жаждал увидеть каждый, даже самый слабый проблеск чувства на лице самоуверенной девчонки. Он не смог понять, почему Мегу не пришла на ужин. Зак выглядел как-то странно, поясняя, что девушки не будет. Док словно… колебался… на мгновение у Эвана появилось безумное желание вылететь из общего зала, ворваться в каюту Мегу и узнать все самому. Возникло и мгновенно погасло, но сама сила этого желания настолько поразила Эвана, что он не смог ответить Заку.

Мотнув головой, парень чуть не ударился о стенку и, вздохнув, стал внимательно рассматривать провода. Фонарик, лежавший рядом, позволил заметить повреждение оболочки кабеля, которое никак не должно было возникнуть, однако и не могло стать причиной обрыва связи. Скрипнув зубами, Эван копнул глубже и вдруг услышал знакомый голос. Через несколько секунд по стене под которой он лежал постучал напарник и крикнул:

- Эй, Эван, к тебе тут девушка!

Почему-то парень замер. Он не мог объяснить, что чувствует и не мог пошевелиться. В голове хаотично метались слова и образы. Наконец, собравшись, Эван щелкнул переключателем и выдвижная панель, на которой он лежал, двинулась вбок. На мгновение зажмурившись от яркого света в помещении, парень сел, размял одеревеневший позвоночник и взглянул на девушку, замершую посреди помещения, заваленного ненужными кораблю деталями и огромными ящиками без обозначений.

- Пойду выпью кофе, - многозначительно взглянув на Мегу и Эвана, пробормотал напарник и поспешно удалился. Эван какое-то время смотрел ему вслед, а затем поднялся. Теперь он мог смотреть на Мегу сверху, а не снизу.

- Ты и сам, как я вижу, предпочитаешь прятаться, вместо того, чтобы прийти в общий зал, - приподняв брови, с вызовом бросила девушка пока еще ровным и спокойным тоном. Скрестив руки на груди, она готовилась к битве. Эван сразу вспомнил, что говорил Мегу в ее каюте.

- Я не прячусь, - пожав плечами, уверенно ответил парень. – Поживи ты здесь дольше знала бы, что я довольно часто за работой не успеваю поесть.

В его тоне не было язвительности, но Мегу заметила ее процент в контексте и не смогла удержаться, чтобы не оценить взглядом фигуру Эвана с ног до головы.

- Ты не выглядишь, как недоедающий, - невольно проведя языком по нижней губе, заметила девушка, не успев остановить слова, сами собой полившиеся из горла. Эван действительно был в прекрасной физической форме и всегда притягивал взгляды девушек на корабле. Парни завидовали ему, но никогда не ненавидели, потому что самому Эвану было плевать на эти взгляды.

- Так зачем ты пришла? – как-то слишком неожиданно и грубо выдал парень, сам себе удивившись. Он планировал скривить губы в слабой усмешке, вызванной внимательным взглядом Мегу, от которого не скрылась ни одна деталь его гардероба, однако вместо этого стал испытывать ее решимость.

Если девушка и удивилась словам Эвана, то виду не подала. Разве что из ее глаз исчезла похоть. Парень вдруг пожалел, что применил этот тон. Ему нравилось, как она смотрела, нравилось видеть, что она испытывает те же чувства, возможно, куда более сильные, с учетом ее происхождения.

- Я решила, - уверенно распрямив плечи и сделав шаг вперед, так что расстояние между ними оказалось совсем незначительным, начала Мегу, - что раз мы не смогли поужинать в прошлый раз, то стоит возместить потери, - тут она не удержалась и приподняла бровь, как бы бросая вызов, - разве что я заметила, в общем зале бывает довольно шумно, - голос девушки медленно становился все тише и тише, а ее лицо приближалось к лицу Эвана, сердце которого вдруг учащённо забилось. – Поэтому как на счет ужина в моей каюте. Вдвоем.

Последнее слово Мегу выделила специально, чтобы проследить реакцию парня. Она и без того уже стояла не положено близко для столь раннего знакомства, не положено вызывающе заглядывала ему в глаза и не положено бездумно нарывалась на ответ. Ледяные глаза Эвана опасно сверкнули, заставив сердце Мегу дрожать где-то в горле. Все ее тело натянулось как струна в приятном ожидании.

- Думаешь тебе по силам справиться со мной? – так же тихо пробормотал Эван, впиваясь взглядом в глаза девушки. Она довольно усмехнулась, словно только и ждала этих его слов, а затем, с вызовом откинув голову назад, стянула цепкими пальцами футболку на груди парня.

- Может это ты боишься не справиться? – довольно прошептала Мегу, поворачивая голову так, что ее губы оказались всего в нескольких миллиметрах от губ Эвана. В следующее мгновение игра закончилась. Обхватив одной рукой талию девушки, а другой – шею сзади, Эван впился в ее губы грубо и безжалостно. Мегу не закрыла глаз, парень тоже. Это было больше похоже на борьбу, чем на поцелуй. Чем дольше они впивались друг в друга глазами, тем сильнее и яростнее становилось давление губ. Нарастало напряжение. Мегу буквально чувствовала его осязаемое воздействие, но не могла заставить себя остановиться. Она не могла закрыть глаза, не могла сдаться восхитительному ощущению, пронзившему низ ее живота, потому что это означало бы поражение, а девушка намеревалась выиграть каждую новую битву. Эван почувствовал вкус крови, и по тому, как он отдавал железом и солью понял, что это была ее кровь. Губы Мегу горели и саднили, но это лишь подогревало ее желание, заставляя подняться на носочки и сильнее прижаться к сильному теплому телу перед собой. Она грудью чувствовала бешенный стук его сердца, видела угрозу и желание в ледяных глазах, которые никак не отпускали ее уверенного взгляда. Битва закончилась ничьей. Они оторвались друг от друга одновременно, тяжело дыша и пытаясь вернуть самообладание.

Мегу провела пальцами по губам, чувствуя боль и стирая кровь. Заметив этот жест, Эван облизнул со своих губ красные капли, заставив девушку дрожать от нахлынувших эмоций. О, сколько их было на ее лице. В помещении вдруг стало невыносимо жарко. Майка Мегу промокла и пошла пятнами, но девушка предпочла не замечать это. Ей хотелось выбежать отсюда и мчаться до своей каюты, чтобы забраться под ледяной душ и остудить голову, но битва пока только начиналась. Мегу должна была услышать ответ.

- Так как на счет ужина? – пробормотала девушка, делая последний судорожный вздох. Эван восстановил дыхание несколько раньше, и все же продолжал сверлить ее горящим взглядом ледяных глаз.

- Я приду, - с кивком головы, многозначительно выговорил парень, - а тебе стоит хорошенько подготовить защиту.

Уже приготовившись уходить, Мегу повернула голову и усмехнулась.

- Посмотрим, кто из нас будет защищаться, - приподняв брови, уверенно заявила девушка и так же уверенно направилась к выходу, ни разу не обернувшись. Эван с восхищением и безумной жаждой смотрел ей вслед.

*Космическое пространство.*

*Седьмой день среди пиратов. Вечер.*

План Мегу казался девушке идеальным, однако она не учла одного важного факта – мнения Сиры. Мегу привыкла, что подруга ночует в их каюте через раз, а значит вполне может еще на ночь остаться у Люка. Вот только у Сиры было другое мнение.

- Он будет работать с Дроком до рассвета, а то и дольше! – скрестив руки на груди, недовольно заявила девушка, смотря сверху вниз на подругу, расположившуюся на нижнем ярусе кровати с видом нашкодившего ребенка. Как раз в этот момент открылась дверь, и в комнате появился Эван, но неуверенно замер, заметив гневный взгляд Сиры, брошенный в его сторону.

- Вы два чертова сверхчеловека, способные разобраться с киборгом голыми руками! Вы же сломаете эту несчастную кровать! – повысив тон, возмущенно заговорила девушка. Заметив, что Мегу хочет возразить, Сира вскинула руку, заранее ее останавливая. – Не рассказывай мне сказок. Я знаю для чего нужны ужины вдвоем. У него есть личная каюта! – выбросив руку в сторону Эвана, заявила девушка. – Вот и идите туда!

Мегу быстро повернула голову, взглянув на парня, так и стоявшего в дверях с пакетом еды в руках.

- У тебя есть своя каюта? – тут же переспросила девушка. Эван спокойно кивнул. Он понимал, на чем основана ссора подруг, хотя не видел смысла так яростно реагировать. В конце концов нет ничего сложного в том, чтобы пойти к нему.

- Супер, - хлопнув в ладоши, довольно заулыбалась Мегу и, подскочив с кровати, бросилась к подруге. Поцеловав, не успевшую увернуться Сиру, в щеку, девушка подлетела к двери и, подхватив Эвана под руку, бодро шагнула в коридор.

- Веди!

Из-за малых размером корабля и сравнительно большой команды, на «Котле» в большинстве своем люди жили по двое или даже по трое. Личные каюты имели капитан и его ближайшее окружение, в которое, несомненно, входил Эван. Осматривая просторное круглое помещение, Мегу невольно задумалась, что с ее талантами съехать от Сиры будет довольно легко.

Дверь захлопнулась за Эваном. Каюта была большой для одного человека. При входе, первое, на что падал взгляд, был широкий стол со стеклянным покрытием, подкрепленным металлом. Стулья на всем «Котле» неизменно железные и беспощадно царапающие пол, были и здесь. Встроенный в стену шкаф, который Мегу узнала по двери – такой же был у Сиры. Впрочем, такие ставили на всех торговых кораблях – небольшие и удобные, они не занимали место в каюте и не сильно мешали соседним помещениям. За перегородкой, которая, как не могла не заметить Мегу, стояла под совершенно ровным углом градусов в тридцать, о чем услужливо сообщил модуль в голове девушки, находилась кровать. Одноместная, хотя и шире тех, на которых приходилось ночевать Мегу, аккуратно застеленная однотонным бельем в серый тонах.

С первого момента, как девушка очутилась в комнате Эвана, ее пробрала дрожь. «Вот уж точно сказал док», - невольно подумала Мегу, - «Парень слишком похож на киборга». Никаких картин, скульптур, красочных покрывал или ковров. Вообще никаких признаков уюта. Только холод, перфекционизм и металл. Мегу не могла помнить, но была уверена, что именно так выглядят корабли киборгов.

Эван терпеливо ждал, пока девушка закончит осмотр. Он не знал, что она чувствует – на бесстрастном лице не отражалась ни одна эмоция. Прочие члены экипажа не любили заходить сюда. Что-то пугало их, отталкивало, порой даже вызывало отвращение. Эван догадывался. Он знал, чем отличается его каюта от других, но не хотел ничего менять. Парень просто не видел в этом смысла. Таким он вырос. Это – последнее, что осталось у Эвана от народа, к которому он некогда принадлежал.

- Начинаю понимать, почему ты не предложил свою каюту, - растягивая слова, пробормотала Мегу, медленно делая поворот на одной ноге. Эван не двинулся с места. Не изменился в лице. Ему не хотелось, чтобы она уходила, но парень осознавал, что не может придумать разумную причину, чтобы Мегу осталась.

- Люди чувствуют себя здесь неуютно, - с кивком головы, тихо ответил Эван, решив быть честным. В конце концов, девушка не стала притворяться, что ей все нравится.

- Люди? – усмехнувшись, переспросила Мегу, бросив на парня многозначительный взгляд, однако Эван не улыбнулся. Пожав плечами, девушка сбросила это на очередные странности пирата и не стала продолжать тему.

Сделав несколько шагов вперед, Эван провел рукой по столу, сметая в одну кучу все то, что на нем лежало, и поставил пакет на стеклянную поверхность. Мегу тут же заинтересовалась его содержимым. В двух герметичных термоупаковках, по виду напоминавших прямоугольные коробки, было горячее мясо, поджаристая под слоем сыра картошка и салат. Картошке Мегу удивилась, точнее тому, что по форме она явно была настоящей. Уже многие сотни лет на большинстве планет используется порошковый заменитель – для вкуса, или, в лучшем случае, искусственные копии. Настоящую картошку, по крайней мере по словам Росса, Мегу ела лишь раз в жизни.

- У нас готовят вкуснее, чем на твоем торговом корабле? – как бы невзначай спросил Эван, сминая пакет и небрежно бросая его к стене. Мегу не стала думать. Если бы в тот момент она пустилась в рассуждения о том, какую цель преследовал парень, задавая ей этот вопрос: хотел он проверить реакцию, узнать станет ли она лгать и насколько была привязана к команде, то может, девушка и выдала бы себя дрожью в голосе, случайно оборванным словом. Но Мегу не думала, а просто честно ответила:

- Да, - и даже смогла улыбнуться, - намного вкуснее!

И это была истинная правда. Один из тех редких фактов, которые девушка могла не боясь придать огласке. Эван никак не отреагировал. Как будто и вовсе не было этого неловкого вопроса. После слов дока и Сиры, Мегу не могла заставить себя не наблюдать за выражением лица парня, когда отвечала ему или спрашивала что-то. Ей хотелось понять, что именно крылось за фразами: «похож на киборга».

- Так откуда же такая хорошая еда? – не удержавшись продолжить тему, с улыбкой подколола Мегу, доставая пластмассовые столовые приборы. Увидев пластмассовый нож, Эван скривился, поднял согнутую в колене ногу и, достав из чехла, прикрепленного к лодыжке, нож, протянул его девушке.

- Мы пираты, - пожав плечами, усмехнулся парень. – Воры. Забираем все, что плохо лежит, на кораблях и на планетах.

- И что же вы забрали с «Омелы»? – быстро выдала Мегу и прикусила язык. Эван слишком поздно поднял голову, и не заметил выражения ее лица. К тому моменту, как парень впился в глаза девушки своим ледяным взглядом, они выражали лишь холодное любопытство.

К удивлению Мегу, пират улыбнулся.

- Ничего, - тихо ответил он и отправился в другой конец комнаты за стулом, так как к столу был приставлен всего один. Мегу не знала, как отреагировать. Ее грызло негодование. Нельзя продолжать такую тему – она может вызвать раздор, а Эван последний, кого девушка хотела видеть своим врагом. Неправильные вопросы. Как часто Росс ругал Мегу, что она не умеет задавать вопросы и вот, пожалуйста.

«Между «что вы забрали» и «что хотели забрать» огромная пропасть, детка, а ты, как всегда умудрилась оказаться не на том берегу!» - корила себя Мегу, но уже ничего не могла сделать. Эван, если и заметил ее внутренние терзания, то виду не подал, а просто приступил к ужину.

- Почему ты стал пиратом? – выбрав наиболее безопасную тему, спросила девушка. Это был простой вопрос и в то же время он мог многое дать понять. Отделайся Эван фразой в стиле: «потому что я ненавижу киборгов», Мегу, пожалуй, разочаровалась бы. В конце концов это он первым пригласил ее поужинать, а девушке хотелось побольше узнать о таинственном холодном пирате, с порой горящими таким огнем глазами, что у нее ноги подгибались. Мегу вспомнила поцелуй и почувствовала, как кровь побежала быстрее, но тут Эван заговорил.

- Итог жизни, - неопределенно пробормотал парень, а затем, решив что-то для себя, спокойно продолжил: - пираты борются с киборгами, а у меня очень хорошо выходит их убивать. Почему бы и нет?

- Хочешь сказать, будь ты менее…сильным, то не стал бы пиратом? – запнувшись в середине, спросила Мегу, мысленно продолжая искать слово, которое звучало бы точнее и лучше, чем «сила» по отношению к такому борцу, как Эван.

Парень перестал улыбаться.

- Я не мог быть менее сильным, - ничуть не смутившись ее формулировки, хмуро произнес он и уткнулся в тарелку. Мегу не поняла, но допрашивать не стала. Атмосфера и без того стала тяжелее.

«От точно не из тех, кто считает, что наши судьбы предрешены», - хаотично обдумывала девушка. – «Нет, тут что-то другое».

- А почему ты решила стать пиратом? – возвращая на лицо улыбку, хотя и несколько фальшивую, спросил Эван. Мегу вдруг почувствовала, что попалась в собственную ловушку. Опасные вопросы, а парень явно умел нащупать самое больное место.

Таинственно улыбнувшись, девушка взглянула в глаза собеседника и молча отправила в рот кусочек мяса, медленно, демонстративно пережевывая. Отвечать она не собиралась. Эван, как охотник, почуявший дичь, теперь уже улыбался по-настоящему и любопытство его было искренним. Мегу почти перестала замечать шрам, искривляющий губы парня. Этот шрам… странно, но она совершенно забыла о нем, когда соблазняла Эвана на ужин.

- Может тогда скажешь хотя бы, за что ненавидишь киборгов? – небрежно махнув рукой, продолжил давить парень. - Тебе точно приходилось говорить об этом Дроку, когда он предлагал остаться у нас.

Мегу прищурилась. Ей не хотелось повторять те же слова в третий раз, поэтому девушка решила уместить все аргументы в одно короткое предложение.

- Киборги разрушили мою жизнь, - серьезно, даже немного холодно, произнесла она, уверенно глядя в глаза собеседника.

- Они многим ее разрушили, - тихо пробормотал Эван, подпирая подбородок скрещенными кистями рук, на локтях стоявших на столе. Мегу усмехнулась, найдя фразу парня скорее спасительным кругом, чем привязанным к ноге камнем.

- И эти многие позже стали пиратами.

- Но не у всех четвертый ранг…

Парень пилил ее взглядом, словно пытаясь пробраться под кожу, заглянуть в самую душу и выведать сокровенные тайны. Мегу почувствовала, как по позвоночнику прошла дрожь. Несмотря на приятную, легкую полуулыбку, глаза Эвана излучали холодную опасность, почти осязаемую угрозу, которую не могло не заметить ни одно живое существо.

Их поединок. Приглашение на ужин. Ее имя и не подходящий под него ранг…

«Он знает!», - в ужасе прошептал внутренний голос девушки.

«Он не может знать!», - уже более уверенно сказала сама себе Мегу, ни на минуту не спасовав перед парнем. Малейшая тень страха в ее глазах могла выдать девушку. К счастью годы под взглядами ненавистников научили Мегу прятать эмоции.

Неожиданно Эван протянул вперед руку и коснулся волос девушки. Мегу вздрогнула, но не отпрянула. В ее голове в тот момент происходило слишком многое.

- Какой у них настоящий цвет? – чуть сдвинув брови, спросил Эван, безуспешно пытаясь представить девушку русой или черноволосой.

- Не знаю, - Мегу безразлично пожала плечами. – Я крашусь с тринадцати лет и с тех пор сменила столько вариантов, что давно забыла, как они должны выглядеть на самом деле.

Девушка думала, он спросит почему она краситься, но Эван не спросил. Может, он понимал, чувствовал какой-то своей частью, что Мегу не сможет ответить на этот, казалось бы простой, вопрос, ведь он подразумевал раскрытие ее сути.

Девушка невольно усмехнулась. Как мало она может рассказать. Все секреты рано или поздно раскрываются. Невозможно вечно скрывать от команды правду. Мегу присоединилась к пиратам, чтобы отомстить, но прошла уже неделя, а она даже не задумалась о том, как это сделать. Проще всего было бы прикончить Бако, а так звали убийцу Мэтта, во время налета. Оказаться с ним в одной команде, а потом сказать всем, что он погиб от рук киборгов или членов экипажа. Но Мегу не желала признавать этот вариант. Она хотела, чтобы Бако знал, за что умрет. Хотела, чтобы он смотрел на нее и осознавал приближение смерти. Хотела, чтобы он страдал!

Мегу так погрузилась в размышления, что очнулась лишь когда рука Эвана сжалась вокруг ее шеи. Выкатив глаза, девушка с ужасом смотрела в холодные глаза пирата, на лице которого не было улыбки. Пальцы парня сильнее сжали ее шею, и Мегу поняла, что почти перестала дышать. Сердце забилось быстрее. Адреналин выбросился в кровь. Она знала, как его остановить, знала, что может сделать это. И почему-то просто сидела, замерев и задыхаясь.

- Это было бы слишком просто, да? – прошептал Эван, как завороженный наблюдая за выражением лица Мегу. Девушка не сопротивлялась. Она чувствовала, что до момента, когда тело начнет защищаться само собой, оставалось совсем немного. Единственным, что по-настоящему вызывало ужас в душе Мегу было осознание, что в глазах Эвана нет безумия. В них не было даже угрозы. Только могильный холод.

Наконец Мегу не выдержала. Рука девушки взлетела вверх и вцепилась в кисть пирата. Перед глазами все уже начало плыть. Голова налилась тяжестью, кислорода не хватало. Надави он чуть сильнее, Мегу уже не смогла бы сопротивляться, но Эван намеренно выдерживал равный темп, словно испытывал ее. Ногти девушки разрывали до крови кожу на руке пирата, но он словно не чувствовал боли. Неожиданно Эван дернулся вперед, чуть не влетев лбом в лоб Мегу и, прищурившись, зло прошептал:

- Зачем ты здесь на самом деле?!

Девушка рванулась. Ее сердце бешено стучало, мозг лихорадочно метался в испуге, а глаза уже не различали отдельных предметов. Всю оставшуюся силу Мегу вложила в один удар, прицелившись ровно в лицо Эвана. Парень мог увернуться. Он мог сделать это так же легко, как и она могла остановить его в самом начале, однако так же, как и она, не стал ничего делать. Правый кулак Мегу влетел в челюсть Эвана. Зазвенела посуда, перевернулся железный стул. Парень отнял руку и вскочил, чтобы не оказаться на полу. Девушка, судорожно вздохнув, откинулась на спинку стула, потирая горло и краем глаза наблюдая за пиратом. Это было безумие. Чистой воды безумие, но Мегу перестала мыслить логично еще в тот момент, когда Эван начал ее душить. Рванувшись вперед, девушка вскочила так быстро, что стул отлетел и повалился за ее спиной. Обогнув стол, Мегу подняла кулак, чтобы еще раз как следует вправить мозги пирату, но в этот раз он остановил ее руку.

С силой сжав кисть девушки, Эван развернул ее и прижал к себе, другой рукой схватив за горло.

- Я чувствую, что что-то не так, - зашипел парень Мегу в самое ухо. Совершенно неожиданно девушку бросило в жар, и она перестала вырываться. – Я знаю, ты здесь не из-за великой ненависти к киборгам. Я тебе не верю.

Мегу резко развернулась, и Эван не стал ей мешать. Теперь его рука сжимала ее шею сзади, а другая продолжала удерживать кисть. Они стояли так близко, что Мегу могла почувствовать жар, исходивший от парня. Она запыхалась. Он – нет. И все же с Эваном происходило нечто необъяснимое. Он смотрел в решительные глаза девушки перед собой и чувствовал, что ходит по тонкому лезвию. Убить ее было бы слишком просто. Нет, Эван не хотел ее убивать, даже если понимал, что это необходимо для безопасности экипажа. Безумие, заставившее Мегу броситься на него во второй раз теперь передалось и парню.

- Мне не нужно твое доверие, - скривившись, презрительно выплюнула Мегу, желая доказать, что никогда не будет зависеть от мнения о ней других людей. В тот же момент Эван рванулся вперед, со всей силы сжав шею девушки и впиваясь в ее рот. Кровь. Царапина, оставленная на ее губах только несколько часов назад, открылась снова. Свободной рукой Мегу вцепилась в футболку парня, притягивая его еще ближе, хотя это было уже невозможно. То, что она испытывала находилось за гранью разумного. Он перехватил раненную губу девушки и сжал ее зубами, вызывая то ли вскрик боли, то ли стон наслаждения. Даже Мегу не смогла понять, что это было. Вырвав правую руку из пальцев Эвана, она провела ею по телу парня, поднимаясь все выше и выше, пока не дошла до лица. Пальцы рефлекторно сжали челюсть пирата, вдавливаясь в кожу на щеке. Эван сделал шаг, еще один. Мегу не поняла, что происходит, пока с силой не ударилась о стену. Воздух рывком вышел из легких девушки, и она закинула голову назад, пытаясь схватить немного кислорода. Губы Эвана переместились на ее шею, ниже, к груди. Ее руки беспорядочно блуждали по голове и торсу парня, забираясь под футболку и тут же выныривая из-под нее. Было жарко. На корабле, в каюте. Жар распространялся от их сплетенных тел и, казалось, мог сжечь все вокруг. Уверенным движением Эван вдавил колено между ног девушки и она, застонав, прижала его голову к груди, обводя губами контур уха. Одежда мешала, но Мегу, совершенно потерявшись во власти чувств, словно забыла, как ее снимать. Оторвавшись друг от друга всего на мгновение, Эван быстрым движением скинул с себя футболку, а Мегу – майку. Его тело было именно таким, как она представляла. Сильные руки – мышцы, обтянутые кожей, ровная, тонкая талия, жесткий пресс. Когда его кожа коснулась ее живота, девушка вздрогнула и чуть не упала, оседлав его ногу. Еще один безумный поцелуй оставил за собой полосу крови на подбородке Мегу. Эван заметил ее и облизал, мучительно медленно пробираясь обратно к губам девушки. Она больше не могла ждать. Руки Мегу потянулись к джинсам, но Эван ее опередил. Ткань бесформенной горкой упала на пол. Подпрыгнув, она обхватила парня руками за шею и ногами за талию и рассмеялась, когда он с силой вдавил ее в стену. Эвана жгло безумие. У него не возникло даже мысли добраться до кровати. Все закончилось быстро, но парень с девушкой еще долго стояли, прижимаясь друг к другу и пытаясь отдышаться. Взгляд Мегу упал на кровать за перегородкой, и Эван, поняв ее безмолвный приказ, подхватил девушку на руки, в два шага долетев до постели. Не успела ее голова коснуться подушки, как пират оказался сверху, придавливая Мегу всем весом своего тела и вновь впиваясь в горящие от боли губы…

Лежа на боку, девушка открыла глаза и увидела перед собой белую стену. Модуль показывал два часа ночи. Пошевелившись, Мегу скривилась от боли в спине и ногах. Как же давно у нее не было секса… а партнера, как Эван, пожалуй, не было никогда. Перевернувшись на спину, девушка бросила взгляд вправо. Пират не спал, задумчиво уставившись в потолок.

«В самом деле, безумие» - подумала Мегу, рассматривая шрам, пересекавший губы парня, до которого ей теперь не терпелось дотронуться. Ее собственные губы горели адским пламенем и сильно болели.

Заметив, что она проснулась, Эван повернул голову. Что-то в его взгляде не понравилось Мегу, заставило ее заранее внутренне напрячься.

- Кто ты? – тихо, совершенно спокойно спросил Эван, и каким-то образом девушка поняла, что это вовсе не вопрос романтического плана. – У Мегуми Соль был когда-то первый ранг и тот погашен. Честная работница торговой компании. Девушка из Ямы, но с вполне приличным прошлым. У Мегуми Соль нет четвертого ранга, - медленно заговорил Эван, тщательно выговаривая каждое слово, как заранее запланированную речь. Мегу похолодела.

- Пол рассказывал свои байки о приключениях в Яме задолго до того, как Сира притащила тебя на корабль. Ящерицы не ошибаются, а значит, у нас нет повода сомневаться, что ты не преступница. Однако ты и не Мегуми Соль.

От этого допроса девушке стало тошно. Ужин, секс. Как мало нужно, чтобы добиться результата. Дрок знал, что у Эвана есть нужные средства и обаяние, чтобы очаровать Мегу. Зачем капитану лично допрашивать девушку, если можно сделать это более неприметным способом?

- Я родилась под именем Мегуми Соль, - скривившись, прошипела Мегу. Эван не изменился в лице, никак не отреагировал на ее злобу. – Ты сказал, что не доверяешь мне. Я тоже тебе не доверяю. Не доверяю никому на этом корабле. Вы знаете, что у меня есть четвертый ранг. Этого достаточно, чтобы я была пиратом. На все остальное, даже на самую мелкую часть моей личной жизни, вы не имеете никакого права. Если Дрок чего-то боится, то пусть высадит меня на ближайшей планете, но я не дура, готовая влюбиться в любого парня, с которым пересплю, и я не обязана отвечать на твои вопросы!

Откинув одеяло, Мегу быстро оделась и еще быстрее покинула каюту. Эван не сделал ничего, чтобы остановить ее. Если бы могла, девушка хлопнула бы дверью за собой, однако на корабле они были автоматическими…

*Саркс392. Яма.*

*Пятница. 14:50.*

Почти месяц назад, собираясь на работу холодным дождливым утром, Том просовывал руку в рукав куртки как раз в тот момент, когда по радио зазвучал голос ведущего новостей. Парень так и замер, не одевшись до конца. Пираты напали на очередное торговое судно. «Омела», корабль компании «Mest Costil Bravo», в полуразрушенном состоянии дрейфовал в космосе, до момента его обнаружения. Члены экипажа, эвакуированные на спасательных шаттлах, нашли приют на ближайшей планете и теперь пытаются вернуться домой. Спасатели пытаются сохранить все, что осталось на корабле и составить списки выживших.

Том не знал, сколько он простоял без движения. Ужас сковал каждую клеточку тела парня. На «Омелу» напали! Мегу в беде! И он ничего не мог сделать… Очнувшись, Том сорвался с места и полетел в соседний дом, не позаботившись даже о том, чтобы запереть дверь. Влетев в кабинет, парень застал сильно побледневшего доктора Росса замершим на стуле. У него была включена та же передача.

- Мегу! – воскликнул Том первое, что появилось в его голове. Росс повернулся. Лицо мужчины выражало сильное беспокойство, казалось, его вот-вот хватит удар.

- Я знаю, - помертвевшими губами пробормотал доктор едва слышно. – Я уже отправил запрос в MCB. Они перешлют список выживших как только сами его получат. На это уйдет несколько часов, надо пока заняться работой…

Он говорил, а глаза неразборчиво бегали по комнате. Том впервые видел Росса таким не собранным, таким… беззащитным. Парень согласно кивнул, однако они так и не смогли заставить себя заняться делом. Росс и Том несколько часов просто сидели в тишине, ожидая письма, которое могло и вовсе не прийти сегодня.

Время близилось к обеду, когда с тихим звуком на почте доктора появилось письмо. Две замершие статуи мгновенно ожили, прилипнув к экрану монитора. Мужчина дрожащей рукой открыл файл, в котором длинным столбцом были перечислены имена. Мегуми Соль не было среди выживших.

Том вскрикнул, схватившись за голову, и упал на пол, совсем не замечая, что задел локтем что-то на столе. Это что-то полетело вниз, металлическим звоном отдавшись в стенах помещения. Доктор Росс сидел неподвижно, ничего не произнося, не выдавая никаких эмоций.

- Она жива, - охриплым, тихим голосом, совершенно не похожим на его обычный тон, прошептал мужчина. – Она жива, я бы почувствовал. Я бы понял, если бы Мегу умерла.

Он шептал и шептал, но это не помогало. Среди выживших девушки не было.

Еще час они просидели в полном молчании, пытаясь отойти от шока. Минуты тянулись, как вечность. Наконец, вздохнув, Том медленно поднялся, опираясь на стол.

- Я дверь в квартиру не закрыл, - пробормотал парень, только вспомнив, как вылетел из дома, и ушел на нетвердых ногах. Больше в тот день в кабинет он не вернулся. Доктор Росс на время закрыл квартиру для приема – он не был уверен, что сможет поставить хоть один верный диагноз.

Прошел день, другой. Доктор Росс первым вынужден был выйти из оцепенения. Работа не стояла на месте, клиенты продолжали приходить, мир двигался дальше. Смерть одной девочки ничего не значила для вселенной. Он осознавал это. И это приводило его в ужас. Сколько боли нужно пережить человеку, чтобы согласиться отключить эмоции? В тот момент, когда имени Мегу не оказалось в списке выживших, доктор почти готов был перейти черту. К счастью, в его голове даже не было модуля, от которого можно было бы оттолкнуться к дальнейшей кибернизации.

Тому потребовалось больше времени, однако через несколько дней парень вынужден был вернуться к своим обязанностям ученика. Он безжалостно загружал мозг информацией, работая в несколько раз эффективнее прежнего – что угодно, лишь бы забыть о Мегу. Но даже после тяжелого дня сон не шел к Тому, и он продолжал читать, бодрствуя по несколько суток, прежде чем организм окончательно выматывался, и парень просто отключался.

Наблюдая за доктором Россом, Том иногда думал, что тот бесчувственный. Если бы парень не видел, как шокировало доктора известие о смерти Мегу в тот, первый день, то он ни за что бы не поверил, что Росса вообще хоть как-то трогает судьба девушки.

В таком темпе для Тома прошел почти месяц. Парень уже перестал замечать разницу между днем и ночью, он стал медлительнее и плохо соображал, но и Росс вдруг решил проявить понимание: позволял Тому уйти раньше, спать подольше и даже не слишком сильно подгонял его в сроках обучения. В любое другое время парень удивился бы и обрадовался, однако в тот момент ему было все равно.

И вот, однажды, в дверь приемной постучались. Росс бросил на ассистента быстрый взгляд, приказывая открыть. Том направился туда еще до приказа. С порога на него смотрели высокие парень и мужчина. Уроженцы Саркса, хотя едва ли Ямы. В Яме Том многих знал.

- Доктор Росс здесь живет? – спросил парень, пытаясь заглянуть за плечо Тома, который, почему-то, впервые в жизни не впустил клиентов, перегородив проход. Сообразив, наконец, что к чему, парень быстро отлетел в сторону, пробормотав:

- Да, конечно, проходите.

Незнакомцы неуверенно переступили порог. Том слышал, как доктор Росс, видимо заинтересовавшийся задержкой, направляется в приемную. Секунда, другая. Мужчина выглянул из-за угла, впившись в гостей внимательным ястребиным взглядом, который не упускал ни одной детали. Почему-то увидев доктора, один из незнакомцев, тот, что старше, в удивлении замер, а затем, очнувшись, мотнул головой. Напарник как-то неуверенно взглянул на него, но ничего не сказал, а затем обратился к Россу.

- Вы доктор Росс?

Мужчина кивнул, скрестив руки на груди. Зная доктора, Том решил, что тот выглядит каким-то напряженным. Да и гости не походили на больных, какими обычно видел Том всех клиентов.

- Извините за вторжение, - выговорил молодой незнакомец, чем сильно удивил Тома, но не Росса. – Мое имя Тео, это Алан. Мы работали охранниками на торговом корабле компании «Mest Costil Bravo», - тут сердце Тома пропустило удар, - вместе с девушкой по имени Мегуми Соль. Она просила найти вас, чтобы вы помогли Алану.

При этих словах Тео, Алан скривился, но упорно продолжал молчать. Росс опустил руки. Он не был в таком шоке, как Том, однако перестал видеть в незнакомцах врагов.

- Она жива? – брякнул Том, не выдержав. Росс бросил на парня странный взгляд, но ничего не сказал. Тео как-то обеспокоенно сморщил лоб, словно чувствовал себя неловко.

- Я не видел ее с захвата «Омелы». Тогда… позвольте рассказать все с самого начала. В том числе и о причине, по которой мы здесь.

- Да, конечно, - очнувшись от каких-то размышлений, пробормотал доктор Росс и, указав рукой в сторону кухни, произнес: - идите за мной.

Все четверо расположились на кухне. Тео чувствовал себя неуютно под бдительным надзором Тома, в то время, как Том боялся лишний раз взглянуть на Алана, который слишком уж внимательно наблюдал за доктором Россом. Казалось, единственным, кто чувствовал себя в своей тарелке, был сам доктор, спокойно расставивший кружки и предложивший гостям кофе, чай или воду. Том налил себе кофе, Алан предпочел воду, Тео – чай. Когда все расселись, парень начал рассказ. Он пояснил, как произошло нападение на «Омелу», как ранили Алана и как Мегу его спасла, затем, то, как они отнесли его в медицинский шаттл и разошлись. После этого Тео эвакуировался вместе с последними членами экипажа, а Мегу куда-то исчезла. Друзья не хотели верить, что она погибла, но не знали, что думать. Алан молчал, потому что большую часть истории в его голове заменяли воспоминания о сильной боли и шумной суматохе.

- Перед тем, как мы разошлись, Мегу сказала, что если с ней что-то случиться, я должен найти Алана и отвести его к доктору Россу, который живет в Яме. Я не знаю, что именно она хотела, чтобы вы сделали, но мы надеялись, что вы осмотрите Алана и сами что-то скажете.

Тео тяжело вздохнул и, закрыв глаза, сделал большой глоток остывшего чая. Он сильно устал. Добраться до Саркса всего за несколько недель казалось почти невозможной затеей и все же им это удалось. Но что теперь? Тео не знал.

Доктор Росс задумчиво кивал, постукивая себя по подбородку указательным пальцем. Том переводил взгляд с одного гостя на другого, пытаясь представить себе их на борту корабля вместе с Мегу. Парень знал, что подруга встречалась с кем-то из коллег, но она не рассказывала с кем. В Томе неожиданно взыграла ревность. Он метнул взгляд на Тео, решив, что если кто-то и мог быть парнем Мегу, то он.

- Что ж, идемте в кабинет, - вздохнув, сказал доктор, - посмотрим, что натворила эта девчонка.

Тон Росса не понравился Тому, однако, когда Алан поднялся из-за стола, парень неожиданно задумался обо всем, что рассказал Тео. Затем Том вспомнил историю доктора Росса про Ганимед и первых киборгов. Механоиды. Так он их назвал. Люди, в которых вживили нано-роботов без модуля. Значит, Мегу превратила Алана в механоида? Сознательно? Понимала ли она, что делает или просто надеялась, что спасет ему жизнь? Девушка ведь выросла под опекой доктора Росса, сама с модулем в голове. Она не могла не знать…

Тео остался сидеть за столом, видимо, потому что уже знал, что увидит Росс, а Том разрывался между желанием расспросить парня о Мегу и любопытством перед необычным клиентом. Наконец любопытство победило. Том направился в кабинет. К тому моменту Алан уже снял куртку и футболку. На левом боку мужчины парень заметил блеск металла. С округлившимися глазами, Том рассматривал как кожа плавно перетекает в кибер органику, а затем снова переходит в кожу.

Доктор Росс воспринял увиденное намного спокойнее своего молодого ассистента. Наклонившись, мужчина про пальпировал место ранения, пытаясь найти, где именно поработали нано-роботы. Он сразу понял, что в пробирке их было слишком много на момент ввода в организм, однако у Мегу не было возможности сделать расчет в критической ситуации. Конечно, все необходимые данные Росс в свое время оставил в модуле девушки, однако в тот момент она своим-то мозгом не способна была соображать, не то, что копаться в глубинах модуля.

Поджав губы, доктор сделал шаг назад.

- Я ничего не могу изменить. Как только нано-роботы выполняют миссию, они становятся частью организма, которую никак нельзя извлечь или переместить. Даже установив вам сейчас модуль, я уже ничего не исправлю. Таким вы останетесь на всю жизнь. Мне жаль. Возможна потеря чувствительности в месте ранения. Все органы будут функционировать нормально и даже лучше, чем настоящие. Внешне это тоже не исправить. Такие вещи даже пластическая операция не в состоянии изменить. Можно использовать тональный крем, чтобы придать металлу видимость кожи. Такие сейчас продаются и в хорошем обиходе, однако в остальном я бессилен.

Доктор развел руками. Алан задумчиво кивнул.

- Врачи, обследовавшие меня после эвакуации, сказали то же самое, хотя их сильно удивило, то что нано-роботы залечили меня без модуля.

Росс покачал головой, всем своим видом показывая, как осуждает необразованность нынешних докторов. Том уже видел этот взгляд. Много раз, когда дело касалось обсуждения других врачей.

- Значит я теперь частично киборг? – потянувшись за футболкой, спокойно спросил Алан. – Как Мегу?

- Нет, - доктор отрицательно мотнул головой. Том ожидал увидеть на лице Алана удивление или возмущение, но мужчина лишь приподнял одну бровь в ожидании продолжения речи. Он выглядел слишком спокойным.

- Есть такое понятие, как механоид, - потирая двумя пальцами переносицу, устало заговорил Росс. – Это люди, подвергшиеся воздействию нано-роботов без предварительного введения в мозг модуля. В целом для вас это не имеет значения. Если только вы не собираетесь продолжать кибернизацию тела, то можете оставаться без модуля, говоря при этом людям, что вы полу киборг. Когда возникнет вопрос, конечно же, - доктор неопределенно пожал плечами.

- Это может как-то помешать мне продолжать работу охранника?

- Нет, - поджав губы, задумчиво ответил Росс. – Более того, даст вам преимущество.

- Вы можете добавить это в мою медицинскую карту, как врач, чтобы не пришлось заново проходить осмотры в Пошисе? – спокойно продолжал Алан. Том почувствовал движение и резко повернул голову вправо, увидев, как в дверном проеме появился Тео. Парень прислонился к косяку и скрестил руки на груди, внимательно слушая слова друга.

- Думаю да, - кивнув, сказал доктор и, взяв протянутую Аланом электронную медицинскую карту, направился к компьютеру. Друзья быстро переглянулись и в этом безмолвном обмене взглядами было больше, чем во всем ранее сказанном. Так показалось Тому.

- Значит вы работали вместе с Мегу? – неуверенно подал голос парень, чувствуя себя лишним в комнате. Алан и Тео одновременно кивнули, доктор ставил подпись с помощью подключенного к компьютеру планшета.

- Вы знаете, кто именно напал на вас тогда?

- Судя по данным, полученным с «Омелы», - заговорил Тео, - когда ее нашли, дрейфующей где-то в космосе, это был пиратский корабль, которого раньше здесь не видели. «Котел». Я наводил справки, но выяснил мало. «Котел» тоже торговое судно, моложе «Омелы», но старше многих современных кораблей. Меньше, быстрее, более высокого уровня. Все, что они не забрали, было разбросано по просторам вселенной. Спасатели вытащили с корабля то, что там осталось, включая некоторые личные вещи, оказавшиеся за запертыми дверями кают. «Котел» уже больше десяти лет нападает на торговые корабли, но раньше они не заходили так далеко от центра кибер империи. Обычно это были пути между планетами там, где еще нет слишком много киборгов, но есть чем поживиться. Не представляю, что им понадобилось от «Омелы». Мы не везли ничего ценного… - Тео развел руками, а затем неожиданно перехватил взгляд Алана, который как-то странно взглянул на друга и тут же отвернулся. Том тоже заметил этот взгляд, но не знал, как отреагировать.

- Готово, - бодро произнес Росс, поднимаясь со стула и протягивая Алану карту. Прямоугольный кусочек пластмассы со встроенной системой, при подключении к которой можно получить доступ к истории болезней и медицинских осмотров человека. Том уже видел много таких карт и знал, как с ними работать. Система постоянно обновлялась и точно знала, у кого есть лицензия врача, а у кого нет, поэтому заверялись подписи только тех докторов, чьи имена были в списках.

- Мы считаем, что Мегу жива, - неожиданно подал голос Тео. Алан взглянул на него, словно спрашивая: уверен ли друг, а затем продолжил за парня.

- Ее не было среди выживших, однако и тела ее не нашли. Может, конечно, его вынесло куда-то с корабля, но мы надеемся, что ее захватили пираты.

Наступило молчание. Тот факт, что Мегу схватили пираты, конечно, поднимал шансы на выживание девушки, однако ситуацию мало улучшал. Она ведь полу киборг. Все пираты – фанатики. Они просканируют ее и сразу же убьют. Точнее, уже убили…

На мгновение поднявшееся настроение Тома резко упало вниз. А затем, неожиданно, заговорил доктор Росс.

- Мегу жива, - спокойно произнес мужчина, обращая на себя удивленные и внимательные взгляды троих человек. – Она действительно у пиратов, их корабль действительно называется «Котел». Мегу жива и в безопасности. Я уверен.

- Откуда вы знаете? – нахмурившись, с сомнением в голосе спросил Тео, от удивления даже опустив скрещенные на груди руки. Доктор бросил на парня быстрый взгляд.

- У меня есть определенные связи, - туманно ответил Росс, всем своим видом показывая, что продолжать эту тему не намерен.

- Как давно вы знаете? – прошептал Том, чувствуя, что голос отказывается ему повиноваться. По сочувствующему взгляду доктора парень понял все без слов.

- Почти все время. Я узнал меньше, чем через неделю после гибели «Омелы».

- И молчали?! – не сдержавшись, закричал Том, уже совсем не беспокоясь о посторонних в комнате. Мегу жива. И была жива все это время. И Росс знал, но не сказал ни слова!

- Я не мог спать, работать, я еле пережил этот чертов месяц, а вы все время знали!

Доктор невозмутимо кивнул.

- Врач должен иметь холодную голову, - мрачно сказал Росс, - если бы ты продолжил так себя вести, я вынужден был бы прекратить наши занятия. Ты молод, Том, и впереди еще очень много боли, которую придется пережить. После смерти Мегу вселенная не остановилась. Так будет всегда. Какими бы сильными ни были твои страдания, вселенной плевать. Переживи и двигайся дальше! Я искренне надеюсь, что ты сможешь усвоить этот урок, в противном случае, от нашего сотрудничества нет никакого толку. Безвольный наследник не сможет продолжить мое дело.

На последнем предложении доктор Росс скривился, вызвав у Тома желание как следует съездить ему по физиономии. «Безвольный» - звучало в голове парня, заставляя его раз за разом сжимать и разжимать кулаки. Наконец, поняв, что не сможет контролировать свою речь, Том просто выбежал из кабинета, вырвавшись во власть холодных, узких улиц Ямы. Небо разразилось громом. Начался новый дождь. Том подставил лицо ледяным каплям, надеясь, что они смогут остудить его гнев. Люди вокруг накидывали капюшоны и ускоряли ход. Парень никуда не спешил. В какое-то мгновение ему казалось, что пора бросить Россу в лицо все его книжки и безжалостные уроки и просто вернуться к родной механике. Сдаться…

Нет, Том не был готов сдаваться так просто. Потому что Мегу никогда не сдалась бы, не сбавила ход на середине пути. Глубоко вздохнув, парень развернулся и уверенно направился обратно к дому доктора.

*Космическое пространство.*

*Двадцать пятый день среди пиратов. Раннее утро.*

Месяц.

Если бы у Мегу был календарь, то она со злостью вычеркивала бы из него каждый новый день, но единственным измерителем времени неизменно оставался модуль. Пять дней назад, спустя ровно две недели после того, как девушка в ярости выбежала из каюты Эвана, «Котел» приземлился на какой-то маленькой планете, название которой ничего не могло сообщить Мегу. На ней пираты продали то, что награбили еще до «Омелы» и занялись приобретением необходимых вещей. Были проверены двигатели и состояние корабля, заполнены топливные баки, пополнились запасы воды и продовольствия, а члены экипажа тратили выделенные им деньги на себя. Мегу занялась тем, чего ей давно не хватало: поиском одежды. Наряды Сиры казались девушке слишком мрачными и неподходящими. Подруга отдала Мегу часть своих денег, однако и на электронном счете девушки еще оставалась последняя зарплата от MCB. Мегу приобрела несколько пар кожаных брюк: черного, зеленого и своего любимого – фиолетового оттенка, затем пришел черед маек с глубоким вырезом, длинных футболок с разрезами по бокам и более легких ботинок. Позаботившись о будущем, Мегу купила несколько упаковок с краской, еще не будучи уверенной, кем она захочет вскоре стать. В конечном итоге девушка потратила все деньги, которые у нее оставались. Зато была довольна. Те две недели пролетели для Мегу быстро, но мучительно. С Эваном девушка не говорила и вообще всячески избегала его. К счастью, слишком занятый работой парень и сам не часто попадался ей на пути. Сира пыталась поговорить с подругой о том, что произошло на ужине, но ничего не добилась. Похоже, Дрок принял условия Мегу, так как ей так и не пришло уведомление об увольнении. Подобные мысли забавляли девушку, а затем она вспоминала допрос Эвана и тут же начинала злиться.

Мегу забывалась в работе, чем радовала и одновременно беспокоила Зака. В свободное время девушка поддерживала отношения с Полом, Барри, Широ и Джуном. Последний не переставал сыпать пошлыми намеками, а Мегу не переставала его отшивать. Помимо этого девушка смогла поближе познакомиться с Люком – драгоценным парнем Сиры, узнала, что он первый помощник капитана и решила быть настороже с этим человеком. Еще Мегу познакомилась с несколькими девушками, но дружба с ними как-то не вязалась. С парнями у Мегу всегда выходило лучше. К тому же слух о том, что Мегу с Эваном переспали как-то просочился через двери его каюты, так что многие девушки смотрели на Мегу с тайной завистью и неприязнью. Впрочем, она слишком часто ловила на себе такие взгляды в течение жизни, поэтому не обращала на них внимания.

Три дня «Котел» простоял на планете и вот, наконец, двинулся дальше. Прошел почти месяц с момента, как Мегу стала пиратом и у нее до сих пор не было плана мести, что невероятно разочаровывало и злило девушку. С недавних пор у нее появилась еще одна цель. К сожалению, адекватной причины для мести Эвану у Мегу не было. В конце концов, он просто выполнял приказ капитана, заодно получая удовольствие. Через несколько дней злости и тыканья иголок в куклу вуду с лицом Эвана, Мегу признала, что рада тому, как сложились обстоятельства. Если бы Эван начал допрос до секса, то они оба многое упустили бы. К сожалению, теперь, когда взгляд девушки случайно падал на пирата, она ничего не могла с собой поделать и просто мгновенно загоралась. Физически Эван продолжал ее привлекать, несмотря на все разногласия. Порой Мегу спорила сама с собой, о том, стоит ли воспользоваться парнем еще раз, но в итоге убеждала себя, что не хочет снова оказаться в неприятной ситуации.

Так тянулись дни. Но не одна Мегу мучилась. Эван вспоминал ужин, который они так и не доели, со странной смесью досады и возбуждения. Он понимал, что испортил все, так же как знал, что не мог поступить иначе. Приказ есть приказ. Эван надеялся, что девушка быстро остынет, но недели шли, а Мегу продолжала сворачивать за ближайший угол, заметив его в коридоре. Парень не думал, что это будет его задевать, но задевало. Он завтракал рано, поэтому Мегу предпочитала приходить позже или не приходить вообще.

Тем утром, Эван с удивлением узнал, что девушка позавтракала раньше. Было не больше шести утра. Мегу не могла уснуть, но, не желая признаваться в этом, просто встала раньше обычного. Наспех перекусив, Эван направился по знакомым коридорам к своему отсеку, как вдруг заметил, что ноги несут его совсем не туда. Парень замер перед медицинским кабинетом, чувствуя себя, как неуверенный подросток перед первым свиданием. Это его разозлило.

Сделав шаг вперед, Эван подождал, пока дверь среагирует и уверенно зашел в кабинет. Зака еще не было. Док, конечно, был ранней пташкой, но не настолько, к тому же в последнее время работы уменьшилось вдвое, и ему уже не нужно было трудиться от рассвета до заката. Мегу вскинула голову и замерла. Эван ничего не мог прочитать по ее лицу, скрывшемуся за маской хладнокровия. На мгновение парень пожалел, что для него самого подобное состояние эмоций было вовсе не маской, а единственной реальностью.

- Тебе что-то нужно? – спокойным, даже деловым тоном, спросила Мегу, как будто Эван был просто пациентом. Парень и представить не мог, как всколыхнулись эмоции девушки, когда он появился на пороге. Мегу бросило в жар, сердце забилось сильнее, дрожащие руки девушке пришлось спрятать под попу. Сидя в такой позе, Мегу напоминала школьницу, но Эван знал, что за внешним спокойствием кроется смертельная опасность. В который раз парень задался вопросом: почему он не убил ее тогда, в каюте. Возможность была идеальная…

- Чего ты боишься? – напрямую спросил Эван, впившись в девушку холодными голубыми глазами. Его, порядком отросшие, светлые волосы, небрежно разметались по лбу и голове.

- Что? – почувствовав мгновенно подкатившую волну злости, зашипела Мегу.

- Ты бегаешь от меня уже больше двух недель, - спокойно пояснил парень, тоном, каким учат хорошему поведению детей. Он предполагал, что это еще больше подстегнет девушку и не ошибся. Мегу вскочила со стула, как ошпаренная, уверенно двинувшись на встречу парню. Преодолев разделявшее их расстояние всего в два шага, девушка ткнула пальцем в грудь Эвана и по слогам зло произнесла:

- Я. Не. Боюсь. Тебя. Ты. Мне. Противен.

Это была ошибка. Парень резко перехватил руку Мегу, упиравшуюся в его футболку, а когда она вскинула другую для удара, то он схватил и ее, крепко прижав к себе девушку. В его глазах Мегу прочла победу. «Несдержанность тебя погубит!» - громом прозвучал в голове девушки голос доктора Росса. И от этого Мегу лишь больше разозлилась. Рванувшись, она попыталась ударить Эвана ногой, но тот, предвидев все возможные варианты, мгновенно развернул девушку и прижал ее к стене, полностью лишив возможности двигаться.

- Тебе придется признать поражение, - с холодной улыбкой прошептал парень. Он не мог понять, как так вышло. Еще минуту назад все было под контролем, и вот они вновь сражаются. Безумие. Никак иначе это назвать было нельзя.

- С чего бы это? – растянув губы в злорадной усмешке, чем, на мгновение, сбила Эвана с толку, Мегу с силой дернула головой, целясь в лоб парня. Тот не успел увернуться. Этот удар принес бы намного меньше вреда будь Мегу человеком, но тут сработала часть ее черепа, замененная нано-роботами. Застонав, Эван сделал шаг назад и вынужден был отпустить девушку. Не теряя времени, Мегу занесла ногу для удара. Ей нужно было всего несколько секунд, но парень вернулся в норму намного быстрее, чем она ожидала. Перехватив ногу девушки, Эван дернул ее на себя. Мегу полетела на спину. В последний момент она зацепилась за какую-то металлическую миску на столе и, схватив ее, попыталась ударить Эвана по голове. Тот увернулся и одновременно выпустил ногу девушки. Их первое сражение, красивый бой, больше похожий на таней, не шло ни в какое сравнение с той грубой, почти уличной, дракой, которая происходила в кабинете.

Ударившись о пол, Мегу выхватила пистолет. Эван замер в неуверенности. В глазах девушки горела злость, но она не могла тронуть холодной пустоты взгляда парня. Мегу не нравились его глаза. Они раздражали ее своим ледяным равнодушием. Девушка медленно поднялась, не сводя оружия с груди Эвана. Будь это кто-то еще, парень просто выбил бы пистолет из руки противника, но в лице Мегу он видел решимость. Опасность. Она за считанные секунды сняла пистолет с предохранителя и держала палец на курке, а не рядом. Она не предупреждала. Она открыто угрожала.

- Мегу? – сделав шаг назад, осторожно заговорил Эван, не зная, чего ожидать от девушки. Ее взрывной характер мог запросто толкнуть Мегу на убийство. Впрочем, Эван даже не был уверен, что для нее это впервые.

- Ты никогда больше не будешь допрашивать меня, - справившись с эмоциями, зашипела девушка. Эван удивленно вскинул брови.

- Это был приказ и я его выполнил, - нарушил затянувшееся молчание парень.

- Что-то хреново ты приказы выполняешь, - скривившись, бросила Мегу. – Как бы ты узнал необходимое, убив меня?!

Брови Эвана взлетели еще выше.

- Тебя это волнует? Или то, что в конечном итоге я так и не узнал необходимой Дроку информации, а он все равно согласился на твои условия?

Мегу молчала, и Эван еще больше путался. Все эти две недели он считал, что девушка обижена на него из-за тех вопросов о ее прошлом. Она злиться из-за попытки убийства? Или из-за того, что у него не вышло? Нет, зачем ей желать смерти? Но если она злиться из-за вопросов, то к чему тогда этот диалог об их маленькой потасовке?! Мозг Эвана готов был взорваться.

Парень не знал, что в голове Мегу в тот момент творилось нечто похожее. Она и сама не понимала, почему ее так занесло. Изначально, решив прекратить драку с помощью пистолета, она просто хотела выгнать его. «Вот что происходит, когда позволяешь языку бежать впереди головы!» - мысленно промолвила Мегу. Ситуация становилась безвыходной.

- Может опустишь уже пистолет? – как-то устало попросил Эван. У него все еще болела голова от ее неожиданного удара. За все время парень так и не поднял руки. Эвана слово совсем не волновало направленное на него оружие.

Подумав, Мегу убрала пистолет, щелкнув предохранителем.

- Мне все равно, кто ты, - наконец, заговорил парень, потирая переносицу двумя пальцами. – Дрок приказал выяснить, хотя понимал, что ты можешь отказаться. Я спал с тобой не для того, чтобы получить информацию. Я хотел тебя. И все еще хочу.

От этих слов тело девушки загорелось. Титаническим усилием, Мегу смогла сдержать порыв и не выдать эмоций. Сердце гулко забилось в груди.

- Я чуть не убил тебя, потому что ты опасна. Не знаю, какие цели ты преследуешь и, на самом деле, не уверен, что хочу знать. Но если ты причинишь вред кому-то из команды, я убью тебя не задумываясь. Хочу, чтобы ты знала это.

Проницательность Эвана пугала Мегу, но не настолько, чтобы отказаться от своих планов. Если после убийства Бако придется сражаться с Эваном. Что ж, она сделает это. И победит. В следующий раз, обязательно победит!

Дверь распахнулась, и на пороге, уставившись на разгром в кабинете, замер заспанный Зак. Внимательно осмотревшись, док недовольно взглянул на виновных.

- И что здесь, черт возьми, произошло?! Имейте совесть, еще только семь утра! Вы так корабль разнесете! – заворчал док, размахивая руками. Почему-то его слова и выражение лица вызвали у Мегу смех. Через минуту девушка уже вовсю хохотала, держась за живот, а Эван улыбался, наблюдая за этим зрелищем. Даже Зак понемногу успокоился и приподнял уголки губ.

Неожиданно мир раскололся на части.

Оглушительным воем по всему кораблю заорала сирена. Вспыхнули красным предупредительные лампы в коридорах. Мегу вздрогнула, вдруг осознав, что так же все начиналось на «Омеле», вот только в этот раз слово, сорвавшееся с губ Эвана, заставило ее похолодеть от ужаса.

- Киборги! – рявкнул парень и бросился в коридор. Еще не до конца понимая, что делает, девушка побежала за ним, слыша крик Зака за спиной, но не разобрав, что он говорил.

Коридоры «Котла» были адом. Подростки разбегались, прижимаясь к стенам, чтобы не мешать старшим пиратам, достававшим оружие. Многие еще не проснулись, у многих только заканчивалась ночная работа. Мегу неожиданно поняла, что рада своей бессоннице. Лучше узнать о нападении стоя посреди кабинета, чем проснуться от воя сирены.

Эван уверенно летел вперед, ловко маневрируя среди испуганных членов экипажа. Мегу начинала отставать. Она то и дело налетала на кого-нибудь, сталкивалась и замедлялась. Мысли девушки метались одна страшнее другой. Проверила ли она заградительный экран? Какие это киборги? Разведывательные отряды. Исследовательские, а может и вовсе Ящерицы. Сколько их? Какой корабль? Как оснащены? Откуда начнется захват судна?

Тут навстречу вылетел Пол, заставив Эвана резко затормозить. Мегу чуть не влетела ему в спину.

- Ящерицы, один корабль, - на одном дыхании выпалил запыхавшийся Пол и уже открыл рот, чтобы продолжить, как вдруг корабль содрогнулся. Накренившись, он стал валиться влево. Раздались крики – люди падали и катились, ударяясь о стены. Мегу и Эван сумели удержать равновесие. Пол сделал несколько шагов влево, но не упал. Парень и девушка переглянулись. Все было ясно без слов. Один корабль, значит один отряд. В нем не больше пяти Ящериц, что с одной стороны хорошо, с другой стороны все равно проблема. Корабль накренился, значит киборги пристыковались к правому борту. С той стороны у торговых кораблей есть специальный коридор с люком, через который можно подсоединяться и переходить на другие корабли прямо в открытом космосе. Раз киборги не атаковали, значит им нужен «Котел» целиком и, скорее всего, некоторые члены его экипажа – живые. Удивительно – Ящерицы заложников не берут. Однако раздумывать о мотивах времени не было.

Проверив на месте ли пульсатор, Мегу вновь встретилась глазами в Эваном. Его решительный холодный взгляд теперь не пугал, а скорее, обнадеживал ее. Может, у них получится. Целый корабль пиратов против пяти Ящериц. Должно получиться! Видно, Эвана посетили те же мысли.

- Скажи Сире готовить пульсаторы, пусть наведут оружие на случай, если киборги решат отлететь, направьте в люк-коридору как можно больше вооруженных людей, - быстро заговорил Эван приказным жестким тоном. Пол запоминал и так же быстро кивал, а затем, отдав что-то Эвану, сорвался с места и полетел в сторону отсека оружейников.

Тем временем Мегу думала о другом. Один корабль. Пристыковался. Так не бывает. Киборги не глупы, они ни за что не стали бы рисковать напрасно. Это может означать только одно. Либо есть что-то, о чем пираты не знают, либо где-то рядом есть еще один, а может и несколько кораблей, в подпространстве или на подлете, готовых напасть на «Котел» и разнести его на части. От подобных мыслей у Мегу кровь стыла в жилах. Никогда. Никогда она не встречалась со столькими киборгами сразу. И никогда не чувствовала себя настолько уязвимой будучи преступницей четвертого ранга. Пол улетел, а Мегу, взглянув на Эвана, вдруг поняла, что может сегодня потерять его. Или сама умереть. Рванувшись вперед, девушка схватила парня за шею и притянула к себе для быстрого, обжигающего поцелуя. У них совсем не оставалось времени.

- На удачу, - прошептала Мегу, оторвавшись от Эвана. Она никогда не была сентиментальной, но в тот момент чувствовала, что просто обязана сделать именно так. Парень кивнул и отдал ей передатчик, который ставился в ухо. Вместе они побежали к люк-коридору. Навстречу смерти.

Киборги уже взломали люк и быстро продвигались по кораблю, сметая всех на своем пути. Мегу с Эваном разбежались в разные концы коридора. Быстро выглянув из-за угла, девушка пересчитала противников. Страх сковал ее тело и единственное, что могло спасти Мегу – обратиться к модулю. И девушка сделала это. Несмотря на опасность быть раскрытой. Ее эмоциональная сторона только мешала, не позволяя телу двигаться. Мегу позволила модулю работать на полную мощность.

Ящерицы. Семеро. Откуда семеро?! У девушки не было времени размышлять. Краем глаза она заметила то, что не могли обнаружить люди – защитные оболочки вокруг тел киборгов. Еще она видела пиратов с пульсаторами наготове, спрятавшихся в укрытиях. Как только они выскочат – умрут, не причинив противнику никакого вреда. Мегу мгновенно поднесла пальцы к уху, включив микрофон.

- Не используйте пульсаторы! – закричала девушка, не боясь, что ее услышат враги – на корабле и без того царил шум и неразбериха. Сирена продолжала орать, напоминая Мегу о злополучном дне на «Омеле». – У Ящериц защитные оболочки! Не используйте пульсаторы! Зря потратите заряд!

Эван, слышавший ее слова, и находившийся в другом конце коридора с удивлением взглянул на девушку. Пираты пришли в замешательство. Пульсаторы были их единственным действенным оружием против киборгов.

Мегу соображала критически быстро. Модуль один за другим перебирал файлы о киборгах, пытаясь найти слабое место. Время утекало, хотя на самом деле с момента нападения прошло не больше пяти минут.

- Нашла! – воскликнула Мегу, подпрыгнув у стены, и тут же прижала ладонь ко рту. К счастью микрофон был выключен и никто не слышал ее слов, лишь Эван стал свидетелем неожиданной вспышки радости, которую девушка тут же подавила.

Повернувшись лицом к парню, Мегу приложила пальцы к уху.

- Целься в их пояс. Там есть такие зеленые прямоугольники. Целься в них!

И, тут же прервав передачу, выскочила из-за угла, стреляя по поясам Ящериц. Девушка еле успела скользнуть назад за стену, когда на нее обрушился ответный ряд пуль. «Почему они не двигаются?!» - хаотично соображала Мегу, пытаясь понять, что мешает киборгам проложить себе путь по трупам. Тем временем Эван выполнял ее странный приказ, а так же и все пираты, слышавшие его по передатчику. Выглянув из-за угла, Мегу увидела, как погасли два прямоугольника. Медлить было нельзя. Выкинув вперед руку с пульсатором, девушка активировала заряд. Пуля прожгла Мегу плечо, по руке побежала кровь. Чертыхнувшись, девушка прижала пальцы к ране, которая не выглядела глубокой.

- Они сканируют корабль! Ищут что-то! Или кого-то! – послышался голос Барри в передатчике. Мегу как будто снова переживала нападение на «Омелу». Что пираты искали там? И что не нашли? Могут ли эти два нападения быть связаны?! Девушка с трудом верила в подобные совпадения.

Тем временем Ящерицы двинулись вперед. Защитные оболочки легко останавливали все пули пиратов. В панике кто-то применил пульсатор ЭМИ. Бесполезно, как и предупреждала Мегу. Тут из ответвления у которого стоял Эван прилетела Сира с подмогой. Ящерицы приближались. Мегу судорожно соображала. Попасть по поясам задача несложная, однако даже без защитных оболочек пульсаторы не дают гарантии победы. Тот киборг, в которого она пустила импульс все еще двигался. Полуразвалившийся, как жуткий зомби, но двигался.

- Сира! – прижав палец к уху, быстро заговорила Мегу. Подруга мгновенно вскинула голову, посмотрев на девушку. – Не забывайте про внешнее оружие. Помнишь что я говорила про импульсные генераторы?! Подготовьте их! Киборги никогда не нападают одним кораблем, тем более таким малочисленным! Где-то на подлете или уже здесь, в подпространстве, есть еще один или несколько кораблей!

Мегу видела, как округлились от ужаса глаза подруги. Эван согласно кивнул, поддерживая точку зрения девушки. Люк наспех поцеловал Сиру и что-то сказал, наверное: «Беги». Подруга сорвалась с места. Ящерицы были все ближе. Пока их затормаживали стрелявшие из укрытий в ответвлениях коридоров пираты, но тех становилось все меньше и меньше. Многие защитные оболочки киборгов оказались сорваны. Дрожащими руками пираты применяли пульсаторы и безбожно мазали.

«Кого же вы ищите?» - со смешанными злостью и любопытством, думала Мегу, выглядывая из-за угла и пытаясь выбить пояса у оставшихся с защитой Ящериц. Девушка могла подключиться к каналу киборгов. Это было так же просто, как поднять руку, однако это мгновенно выдало бы ее. Мегу поняла, что боится. Не того, что может умереть, а того, что пираты узнают кто она раньше времени.

С воинственным воплем из ответвления до места где стояли Эван, Люк и Мегу, вылетел Бако, стреляя по киборгам длинной очередью «горячих» пуль. Ящерицы разделились, и Мегу с округлившимися от ужаса глазами наблюдала, как один из киборгов, защищенный оболочкой, поднимал оружие, чтобы убить Бако.

«Он мой!» - мысль, яростно мелькнувшая в голове девушки за мгновение до того, как она вылетела из укрытия и стала как последняя дура палить по защищенному киборгу, надеясь лишь привлечь внимание. Это было равнозначно самоубийству. В тот же момент на другую Ящерицу напал Эван. Люк прикрывал их из-за угла.

Мегу видела направленное на нее дуло пистолета, чувствовала, как летит и ударяется о барьер киборга ее последняя пуля. В следующую секунду Ящерица взорвался, разбрасывая вокруг мертвых нано-роботов. Бако с довольной, широченной ухмылкой, держал в одной руке пушку, которой разнес пояс киборга, а в другой пульсатор. И Мегу вдруг поймала себя на мысли, что улыбается этому мерзкому куску мяса, убившему Мэтта и только что спасшему ей жизнь!

- Мегу! – послышалось откуда-то из-за спины. Девушка развернулась как раз вовремя, чтобы поймать летевший ей пульсатор. Люк мотнул головой в сторону Эвана и Мегу, недолго думая, присела на одно колено и уверенно направила импульс в сторону киборга, с которым сражался парень. Эвана отнесло взрывной волной к стене и силой ударило о нее. Ящерица был мертв. Краем глаза Мегу успела заметить движение и быстро пригнулась. Тут же над ней пролетел шквал пуль, сваливший с ног зомби-киборга. «Горячие» пули пробили насквозь его голову и разнесли по частям мозг. Только это и могло быть гарантией смерти. Опустив пистолет-пулемет, Люк подлетел к Эвану, с силой забив его по щекам, чтобы тот очнулся. Мегу, все еще стояла пригнувшись и на одном колене. Четыре мертвых киборга. Остались еще двое и командир. Мегу соображала с невероятной скоростью, казалось, мир вокруг замер. Эван медленно приходил в себя – удар оказался слишком сильным. Две Ящерицы ходили где-то по кораблю, истребляя пиратов, отвлекая внимание пока командир уверенно направлялся к капитанскому мостику. Мегу быстро приняла решение.

- Найдите двух оставшихся киборгов, - схватив Люка за руку, заговорила девушка, стараясь перекричать шум сирен. Ее сердце билось как сумасшедшее. – Закройте люк и улетайте отсюда! Возьмите курс на Тефию и спрячьтесь там среди ее колец, пока не прилетели оставшиеся киборги! Я за командиром!

Не дожидаясь ответа Мегу бросилась по коридору вправо, куда некоторое время назад свернул главный киборг. С учетом идентичности, многие люди думают, что все киборги равны, но на самом деле они соблюдают строгую иерархию. Однако, лишившись лидера, отряд не разбредется и не прекратит выполнение задания. Одного лидера тут же сменит другой. У киборгов не бывает борьбы за власть – они не способны поддаваться алчности. С одной стороны это не позволяло впасть империи в смуту, с другой – не давало людям шанса на передышку в правлении.

Мегу бежала, тяжело дыша и стараясь не смотреть на трупы, которые вынуждена была перескакивать. Девушка не думала о том, как будет объяснять то, как она узнала про защитные оболочки, про то, где в данный момент находится «Котел» и то, почему она выбрала именно Тефию. Мегу даже не была уверена, что выживет сегодня, хотя надеялась на это. Присев у еще дышавшего, раненного пирата, девушка бегло осмотрела его.

- Жить будешь. Пульсатор есть? – быстро спросила Мегу, имея в виду, конечно же, заряженное оружие. Парень вяло мотнул головой, морщась от боли – свой заряд он потратил. Выругавшись, Мегу проверила время до восстановления собственного пульсатора и, осознав, что дело плохо, забрала у раненного пистолет. Пуль оставалось мало. Если бы только она знала, что оружейные отдел работает так плохо! Девушка мотнула головой и, заметив, что пират отключился, бросилась дальше. На сомнения времени не было. Киборг и так продвигался с ужасающей скоростью.

Мегу заставила себя бежать быстрее. Ботинки тяжело ударялись о металлический пол, но эхо этого звука терялось в шуме сирены. В коридорах больше не было людей. И трупов не было. Мегу бежала через жуткую пустоту, преследуя почти призрака – так быстро двигался командир. Наконец, вылетев в очередной поворот, девушка увидела его. У самых дверей капитанского мостика.

- Эй, урод! – совершенно не думая, закричала Мегу, стреляя по командиру. Его защитная оболочка все еще была на месте, а с такого расстояния девушка не могла попасть в маленький прямоугольник на поясе. Киборг в одно мгновение развернулся и достал оружие. Мегу быстро отлетела в сторону, спрятавшись за поворотом.

«Однажды я поставлю себе чертову сетку на глаз!» - мысленно заворчала девушка, сетуя, что модуль не может помочь ей прицелиться. Мегу стреляла почти вслепую, потому что киборг не жалел патронов, готовый пробить пулями стену, если понадобиться. Четвертый ранг от Ящерицы не скрыть, хотя один сюрприз у Мегу оставался в запасе. В очередной раз высунувшись из-за угла, девушка с удивлением увидела, как ее пуля выбила пистолет из руки киборга. Пульсатору нужно было еще пятнадцать минут, а Мегу не могла позволить, чтобы киборг помешал «Котлу» улететь из точки захвата.

Выбежав из-за угла, девушка заметила, что киборг, ничуть не смущенный вылетевшим к стене оружием, тянется к двери.

- Эй! – снова закричала Мегу, убирая пистолет, в котором оставалось всего пара патронов, до лучших времен. – Я с тобой еще не закончила!

Киборг механически развернулся. Девушка понимала – он реагирует на ее слова только из-за ранга. Для него она считается угрозой, а киборги не могут игнорировать проявление агрессии со стороны преступника. Даже будучи командиром, Ящерица остается Ящерицей, а они все до одного – охотники за головами.

Мегу ударила первой, киборг уклонился, проявив необычную ловкость. Девушка отпрыгнула назад, несколько сбитая с толку, но тут же снова атаковала. Она впервые дралась с киборгом и, как назло, ей попался самый сильный противник. Обычный киборг – домашняя куколка по сравнению с Ящерицей. Защищаясь от быстрый, сильный ударов командира, Мегу вдруг порадовалась, что дралась с Эваном. Кое-чему он смог ее научить. Каждый удар болью отдавался в костях девушки. Это напоминало о долгих вечерах в Яме, когда Мегу одного за другим побеждала больше десятка противников, доводя тело до полного изнеможения. Теперь она стала старше. И сильнее. Но киборг все равно наводил на девушку настоящий ужас.

Мегу не позволяла себе думать о смерти. Она била, отпрыгивала, пригибалась и снова била, прекрасно осознавая, что ее жалкие удары не способны повредить металлическую оболочку киборга. Ударом ноги девушка выбила зеленый прямоугольник на поясе противника. Защита пала. К сожалению, Ящерица прекрасно справлялся и без нее. Мысли Мегу хаотично метались. Девушка старательно била раз за разом по одним и тем же местам – там, где связи между нано-роботами наиболее слабы, однако ее стратегия быстро была раскрыта. Мегу понимала, что киборг действует с позиции холодной логики. Он был не способен на импульсивные поступки, не способен сознательно пожертвовать большим ходом ради меньшей выгоды. На этом и сыграла Мегу. Она уклонялась от серьезных ударов, нанося при этом совсем незначительные, которые в сумме должны были дать долгожданный результат. Иногда девушке удавалось скосить краем глаза на пульсатор, но зеленая лампочка на нем никак не желала загораться.

Сражение продолжалось. В коридоре было пусто. Дверь на мостик оставалась закрытой, но Мегу не могла не заметить камеры на стене. Те кто находился по ту сторону ограды наблюдали, направляя корабль к спасительным кольцам Тефии, пока девушка выигрывала время. Пульсатор загорелся зеленым. Внезапная вспышка радости сбила Мегу с темпа. Девушка уже тянулась к оружию, а в следующее мгновение киборг схватил ее за горло и поднял над землей, заставив Мегу вцепиться в металлическую кисть. Она не могла отпустить руку Ящерицы, чтобы не задохнуться при этом и задыхалась, не в состоянии дотянуться до пульсатора. Охваченная паникой, Мегу намертво вцепилась в руку киборга. Ноги девушки беспомощно болтались в воздухе, в голове мутилось.

- Ты не убьешь меня, - прохрипела Мегу, понимая, что готова использовать последний козырь. «Ты дочь самого известного преступника в этом кластера. Приманка для Джосайи», - звучали слова Зака в голове девушки.

- Не верно, - раздался лишенный эмоций, механический голос. Откуда появился звук, с учетом того, что у Ящериц не было ртов в прямом значении этого слова, Мегу так и не поняла. Сконцентрировавшись на единственной мысли и в мольбе, чтобы рядом не оказалось ни одного пирата со сканером, девушка сняла заградительные экраны. Ящерица замер, обнаружив новую информацию. Обнаружив, что держит в руке жизнь Мэгги Фергинс – девушки, способной вывести киборгов на одного из их главных врагов.

Мегу чувствовала, как ослабла хватка на горле, как коснулись пола носочки. Минутное замешательство противника дало девушке преимущество. Воспользовавшись моментом, Мегу рывком вытащила пульсатор из кармана и, прижав его прямо к груди Ящерицы, выпустила импульс. Взрыв. Ответная ударная волна отнесла девушку назад по коридору и с силой уронила на пол. Воздух резко вышел из груди Мегу, но ребра, которые могли треснуть от удара, оказались защищены металлом нано-роботов. Ящерица разлетелся на кусочки. Его голова звонко ударилась о дверь на мостик, светящиеся жуткие глаза померкли.

Мегу не заметила, когда прекратила выть сирена. Не слышала, что говорили пираты, оказавшиеся вдруг рядом. Когда девушке помогли приподняться, она заметила лишь открытую дверь на мостик и мрачного Дрока, стоявшего посреди коридора, скрестив руки на груди. В глазах капитана Мегу прочла уважение, после девушка уже ничего не помнила. Благодатная темнота поглотила ее.

*Крессида. Поселение Кона.*

*Примерно то же время, когда киборги атаковали «Котел».*

Засушливый, жаркий день медленно и неумолимо клонился к вечеру. Одно солнце уже зашло, другое блеклым желтым цветом освещало планету. Полумесяц огромной, занимавшей полнеба луны, стал чуть меньше за прошедшие сутки. Проходя по сиреневому небу, желтые лучи светила причудливо отражались, делая сухую землю, развернувшуюся перед взглядом девушки еще более коричневой. На самом деле, а она знала это так же хорошо, как любой житель деревни, земля на планете была почти черной и становилась таковой, когда второе солнце всходило на небосводе. Там, за горизонтом, где заканчивалась пустынная, сухая степь, начиналась еще более безжизненная территория пустыни. Ни один Кона, пытавшийся бежать, не выживал в жестоких, неумолимых песках. Так говорили надсмотрщики, хотя все жители деревни знали – беглых Кона просто убивали.

Жалкие остатки покоренного более столетия назад народа уже давно не помнили собственной истории. Даже само слово Кона, взятое из их собственного языка и переиначенное, теперь означало «раб». Однако Кона не могли оскорбляться прозвищу, ведь истинное значение кануло в лету. Поколения, взращенные под гнетом страха и страдания видели свою жизнь лишь в служении киборгам. Они жили в маленьких поселениях близ шахт и мест добычи различного сырья, которое киборги забирали и использовали в своих целях. Кона нужны были им лишь как рабочая сила. Бесплатная, долго живущая и во всем покорная.

Так было на протяжении более сотни лет.

Та Ина Па подняла голову, наблюдая, как второе солнце осторожно сходило к горизонту, предвещая ночь. Оно исчезнет еще только через восемь часов и все же это было предвестием окончания бесконечного жаркого дня. Температура медленно спадала. Порой случались по-настоящему холодные ночи, когда она падала ниже нуля, но большую часть времени на планете стояла жара. Молодая девушка знала, что может получить выговор за безделье, но ничего не могла с собой поделать. Прекрасная картина свободного сиреневого неба влекла ее и каждый вечер Та Ина Па украдкой отрывалась от работы, чтобы хоть на мгновение запечатлеть этот образ в памяти: пустынная, сухая степь, горами поднимавшаяся над землей и купающаяся в желтых лучах уходящего солнца. Образ, который девушка знала так же хорошо, как саму себя.

Послышались шаги и Та Ина Па поспешно опустила голову, яростно накидываясь на грязную ткань в мыльной воде. Руки девушки давно огрубели и раздулись от постоянной работы, она не помнила времени, когда они были маленькими и нежными. Детей Кона с детства приучают к труду. Им они живут. Это то, чем жили родители Ина и родители ее родителей. Девушка не могла представить, что когда-то народ Кона был свободен. Что такое свобода? Кто они без киборгов? Кто будет указывать им, что делать и когда? Кто будет давать им крышу над головой и пищу для тела? Та Ина Па слишком часто задавала себе эти вопросы. Слишком часто для Кона, которые вообще предпочитали не думать. Она не могла. Мысли девушки занимали картины из далекого прошлого, которые она не должна была помнить и все же помнила.

Мысленно Та Ина Па отсчитала дни и снова не удержалась и подняла голову. Со смесью страха и нетерпения девушка смотрела на солнце, упорно не желавшее садиться. Как ей хотелось, чтобы скорее наступила ночь! Звук долетел до Ина раньше, чем она увидела, как хлыст ужасной черной змеей взвился в воздух и ударил землю рядом с ее тазом. Предупреждение. Девушка мгновенно склонила голову и послушно продолжила работу. Она боялась поднять глаза. Боялась встретить бесчувственный, холодный взгляд механоида, поставленного надзирателем за женщинами. Сидя на земле и изредка поправляя сбивавшиеся с голов платки, они весь день стирали накопившуюся одежду. У Та Ина Па болели руки. Она дрожала и готова была разрыдаться, но не могла прекратить работу. Следующий удар хлыста пришелся бы на спину девушки. От одной мысли об этом Та Ина Па впадала в ужас.

«Скорее бы ночь!» - молила девушка.

И ночь пришла. Холодная, тихая. Она заволокла небо серой пеленой, скрывая прекрасный сиреневый оттенок. Она принесла вздохи облегчения и отдых усталым рукам. Наконец женщинам разрешили удалиться в свои дома, чтобы провести несколько часов в блаженном сне перед очередными двумя рабочими сутками. В такие моменты, шагая еле двигавшимися, затекшими от сидения на коленях, ногами, Та Ина Па вспоминала то, что в отличие от мужчин, женщинам позволяли сон раз в двое суток. Как только киборги узнали, что мужчинам требуется намного меньше, то сразу же этим воспользовались.

Сегодняшняя ночь была для Та Ина Па особенной. Долгожданной. Около пустого двухэтажного домика с двумя маленькими комнатками внизу и одной наверху, девушка умылась, стирая с лица пот и пыль, протерла шею и, стянув с головы платок, так что длинные волосы тяжело упали на спину, прошла в свою спальню на втором этаже. Там, забравшись под одеяло, она слушала звуки дома. Вот появилась мать. Ее легкую, уставшую, прерывистую походку Та Ина Па узнавала сразу. Отец этой ночью оставался в шахтах. Девушка ждала, нетерпеливо перебирая край тонкого покрывала. Прошло не меньше получаса, когда в окно кто-то поскребся. Подскочив на месте, полусонная Та Ина Па заставила себя сесть, прислонившись к стене. Одноместная кровать, занимавшая почти всю комнату, не считая площадки перед лестницей, была жесткой, неудобной и не имела бортиков, открытая со всех сторон.

Окно поднялось вверх и в комнату беззвучно проскользнула фигура. Та Ина Па никак не переставала удивляться – как у него получается так осторожно ступать после стольких тяжелых рабочих дней? Они долго не виделись, а если бы мать считала дни, когда он уходил и приходил, то не виделись бы вообще. Мать с отцом были строгими поборниками правил и во всем слушались киборгов, готовые донести даже на собственных детей. Они считали это проявлением блага. Считали, что так будет лучше. Та Ина Па не винила их – они не знали другой жизни, не знали, что помогать киборгам – неправильно. Она и сама не знала этого до недавних пор. Последние два года многое изменили в жизни девушки.

Темная высокая фигура приблизилась и села на кровать. Та Ина Па быстро подвинулась, хотя места и без того было немного. С вымученной улыбкой мужчина протянул руку и провел ею по щеке девушки, оставляя черный след сажи. Та Ина Па заворожённо смотрела в глаза Кона напротив, борясь с желанием узнать, что таит его сердце. Чтением эмоций причиняло девушке боль, но с недавних пор сдерживать силу становилось все сложнее. Многие Кона уже забыли о том, что когда-то владели способностями, забыли почему каждые двое суток им вкалывают странный препарат, который должен мешать рабам пользоваться силой.

Девушка по-привычке перехватила руку мужчины, коснувшись кожи чуть выше браслета, сковывавшего кисть. Черный неизвестный материал, тяжелый, как металл и гладкий, как бархат, сковывал руки всех Кона, протягиваясь на семь сантиметров от кисти. Цепи. Наручники, постоянно напоминавшие Кона кто они такие. На руках Та Ина Па тоже были не очень тяжелые, но ощутимые, черные вытянутые браслеты. Девушка успела привыкнуть к их существованию. Они как бы были частью ее самой. Неотъемлемой частью, без которой Та Ина Па уже не представляла собственные руки.

Перехватив пальцы девушки, мужчина перевернул их ладонью вверх, внимательно всматриваясь в свежие, кровоточащие царапины, которые было едва видно в полумраке комнаты.

- Не надо, - со страданием в голове прошептала Та Ина Па, зная, что он собирается делать. Мужчина быстро вскинул голову, взглянув на нее с уверенностью и упрямством, а затем положил ладони поверх ее израненных рук и зажмурился от подкатившей боли. Это была не ее боль. Та Ина Па наоборот чувствовала облегчение. Руки перестало жечь и саднить. Через минуту, когда мужчина устало опустил свои ладони, на ее не осталось и следа царапин. Подавшись вперед, Та Ина Па со слезами на глазах обняла черную фигуру, которую даже толком не могла разглядеть и прижала к груди. Слезы катились из глаз девушки, оставляя на щеках мокрые дорожки. Она плакала от благодарности. Плакала за его боль, потому что мужчина никогда не плакал. Измученный, работавший четверо суток подряд и, наконец, получивший возможность поспать несколько часов он, вместо того, чтобы придаваться забвению, пришел к ней. Пришел, чтобы вылечить и показать прекрасный мир, где не было киборгов и рабства. Дар исцеления был частью сил Кона. Сил, запечатанных киборгами, а потому их использование приносило обладателю невыносимые страдания. Так киборги смогли заставить Кона отказаться от способностей. Никто не хотел терпеть боль ради возможности вылечить несколько царапин. Та Ина Па догадывалась, что лечением силы Кона не ограничены, но не знала, на что еще раньше был способен их народ.

Это знал только мужчина, замерший в ее дрожащих объятьях. Наконец, подняв голову, он осторожно отстранил от себя девушку.

- Тебе стоит передохнуть, - прошептала Та Ина Па. Она всегда говорила это, видя измученное лицо мужчины и каждый раз он отклонял предложение.

- Я хочу показать тебе кое-что. Я знаю, как долго ты ждала, - прошептал он нежным, добрым голосом от которого по телу девушки пробежала теплая волна благодарности.

Та Ина Па заняла привычную позу – села, скрестив под собой ноги и повернувшись лицом к полуночному гостю. Мужчина сделал то же самое, а затем протянул вперед руки, подхватив, казавшиеся ему такими маленькими, ладошки девушки, и наклонился вперед. Та Ина Па повторила движение. Когда их лбы соприкоснулись, девушка почувствовала слабую вспышку боли, как будто все ее тело изнутри кололо множество иголок. Затем боль прошла. Он забрал ее, как забрал и все страхи и сомнения прошедших дней.

Девушка почувствовала уже знакомое тепло и неуверенно открыла глаза. При этом ее глаза оставались закрытыми. Так объяснил мужчина. Он сказал, что все, что она видит перед собой, когда он передает воспоминания, лишь память прошедших лет. Память одного из Кона, заставшего те времена, когда они были свободным народом.

Та Ина Па стояла на краю обрыва, смотря на раскинувшиеся внизу просторы темно-зеленого леса. Она никогда не видела подобной красоты и все же была уверена, что видела. Она никогда не знала, что означает «темно-зеленый» и все же была уверена, что это именно тот цвет. Она была стариком, женщиной, маленьким мальчиком и девочкой-подростком. Она была всем и каждым – частью великого и многочисленного народа. Через нее проходили потоки знаний, которые девушка не могла понять, но чувствовала силу и гордость лишь от осознания, что принадлежит столь величественной расе.

Та Ина Па подняла руку. Совсем не ее руку - мужскую, длинную и морщинистую – руку Кона, которым она некогда была, и его память теперь протекала через ее сознание, оставляя незыблемый отпечаток знания. Ветер неровно наклонял макушки высоких деревьев, шептался среди листвы и уносил за собой свежесть ночного леса. Был рассвет. Огромное красное солнце поднималось из-за горизонта, освещая планету. Девушка уже видела это множество раз и все же видела впервые. Взглянув вниз, она заметила, как меняют окраску деревья. Стволы темнели, а листва краснела, становясь подобной солнцу. Такой – переливчато оранжевой – она будет до самого заката, а затем, лишь на ночь, вновь станет темно-зеленой. Та Ина Па казалось, что она вечно может наблюдать подобную картину. Казалось, она и наблюдала ее целую вечность. Многие и многие жизни многих и многих Кона, бывавших на том обрыве.

Держа руку на весу, девушка провела ею над землей и, ощутив странное, привычное по прошлой жизни ощущение, поднимавшееся откуда-то изнутри и заполнявшее горло, почувствовала, как поддался песок на ее призыв. Одинокие песчинки, покрывавшие холодный камень скалы, ровно поднялись в воздух и тут же сильный порыв ветра подхватил их, унося вдаль. Ощущение силы исчезло, разом отхлынув от горла. Девушка вздрогнула, сидя на кровати, но не заметила этого, все больше и больше погружаясь в мир прошлого.

- Послания ветром опасны, - заговорил кто-то за ее спиной. Та Ина Па резко развернулась, готовясь встретиться с неизвестным гостем и внутренне удивляясь, что не заметила его присутствия. Незнакомое лицо мелькнуло перед глазами, а в следующее мгновение картинка оборвалась.

Со сдавленным стоном мужчина повалился на кровать, держась за живот. Та Ина Па испуганно дернулась к нему и, положив руку на спину Кона, почувствовала, какая сильная дрожь сотрясает его тело. Она ничем не могла помочь. Крепко обняв мужчину, девушка прижала его к себе, надеясь уменьшить страдания, но еще четверть часа Кона извивался в ее руках, содрогаясь от накатывавших волн нестерпимой боли. Та Ина Па знала эту боль. Знала, что сейчас изнутри его колет тысяча иголок, от которых нет спасения. И девушка позволила слезам пролиться из глаз потому что мужчина не плакал.

Успокоившись, он еще несколько минут позволил себе расслабиться в объятьях девушки, а затем осторожно сел, отводя ее руки.

- Не надо так страдать, - с вымученной улыбкой нежно произнес Кона. – Вчера мне вкололи препарат, поэтому так больно. В любую другую ночь было бы легче.

- Я не хочу, чтобы тебе было больно из-за меня, - дрожащим, заплаканным голосом прошептала Та Ина Па.

Взяв в ладони ее лицо, мужчина тихо, но уверенно заговорил:

- Ты должа знать историю своего народа. Ты знаешь, почему!

- Но мне так страшно! – схватив его руки, зашептала девушка. – Ты говоришь, мы станем свободными, но как? Это невозможно, Кир! Киборги найдут нас где угодно и убьют! А если не они – убьет пустыня. Я боюсь! Ужасно боюсь! Да и куда мы пойдем? В этой вселенной нет места, где Кона могут чувствовать себя в безопасности! Прошу тебя, Кир, выброси это из головы! Забудь о побеге! Забудь о свободе! Свобода это иллюзия – ее не существует. Мы хорошо живем. Тяжело, но мы живы. В других поселениях семьи разделяют, а мы можем видеть отца и мать! Прошу тебя, Кир, одумайся, пока еще не поздно!

На изможденном лице мужчины промелькнула тень раздражения. Он резко оторвал руки от лица девушки и соскользнул с кровати, сделав шаг назад.

- Ты знаешь, что я прав, - скорбно прошептал мужчина, устало ссутулив плечи. – Ты ведь так и не показала матери символ.

В его словах не было укора – лишь убежденность. Вздрогнув, Та Ина Па невольно коснулась правой рукой части спины чуть выше левой лопатки. Да, она не сказала матери. Потому, что знала – этот символ что-то новое, что-то неизвестное. Мать сразу сообщила бы киборгам, как и отец. Они решили бы, что так правильно, что только так можно защитить дочь. Но после того, как Кир раскрыл девушке часть истории их народа, пока еще только часть и этого было достаточно, чтобы Та Ина Па поняла – киборги не союзники им. Не помощники и не спасители. Они жестокие тираны и эксплуататоры, гнет которым Кона никогда не сбросить.

Опустив руку, девушка с мольбой посмотрела на мужчину.

- Обещай, что не сделаешь ничего предосудительного!

- Все произойдет само собой, - тихо пообещал Кир и бесшумно покинул спальню девушки, незаметно для матери спустившись на первый этаж.

*Космическое пространство.*

*Двадцать пятый день среди пиратов. Утро.*

- Давай, девочка, приди в себя, - бормотал кто-то совсем рядом, встряхивая Мегу. Девушка не могла заставить себя открыть глаза. Все тело ломило от боли. Почему-то в тот момент Мегу вспомнила пирата, которого оставила в коридоре. Перехватив хлопавшую ее по щекам руку, девушка прохрипела:

- Парень… - голос не слушался. Горло еще болело от сильной хватки киборга. Мегу прокашлялась. – Парень, там, дальше по коридору.

- Он жив, все в порядке, - тут же ответил Зак, заметно обрадовавшись реакции. Сирены молчали, но в помещении все равно стоял невыразимый шум. Невероятным усилием Мегу приподняла веки и села. Она впервые оказалась на капитанском мостике. Дрок с мрачным лицом стоял напротив девушки. Пираты переговаривались и яростно о чем-то спорили. За стеклом мимо корабля проплывали облака газа и пыли из которых состояли кольца Тефии.

- Когда мы улетали из подпространства вынырнул еще один корабль киборгов. Только чудом они еще не догнали нас и я требую объяснений, мисс Соль, - жестко и громко выговорил Дрок, чеканя каждое слово. Зак помог Мегу подняться. Опираясь на плечо дока, девушка огляделась. Пираты затихли в ожидании ответа. Здесь была и Сира, у пульта управления внешними лазерами, рядом с капитаном замерли Люк и Эван. В груди Мегу вспыхнула радость. Эван жив! Более того, в отличие от нее парень выглядел бодрячком и не имел ни одной царапины! А вот на Люке, почему-то, не оказалось футболки – только короткая жилетка на голое тело. И какое тело… Мегу поняла, чем Сиру так привлек высокий пират.

- Не чудом, капитан, - прохрипела девушка не своим голосом. Нахмурившись, она невольно коснулась горла, проверяя настройки. К счастью пираты приняли это, как жест боли после схватки с киборгами. – Но они догонят, - убедившись, что именно ранение виновато в изменении тембра, добавила Мегу. – Им потребуется чуть больше времени в этом пространстве, и все же думаю их корабль запомнил наш курс. Здесь есть поблизости планета, на которой мы могли бы затаиться? Какая-нибудь ваша база или просто дружественный город?

Дрок, нахмурившись, рассуждал. Люк перевел взгляд с Мегу на капитана, но ничего не сказал. Эван выглядел уставшим и не отрывал взгляда от девушки. В его лице она видела облегчение. Парень тоже был рад, что она выжила.

- Есть небольшой спутник неподалеку отсюда, - наконец, явно нехотя, произнес мужчину. Мегу это удивило, но у нее не было желания задаваться вопросом: хотел ли он скрыть это от команды или от нее?

- Дайте координаты, - прохрипела девушка слишком резко и грубо, от чего голос сел окончательно, и заковыляла к столу навигации. Дрок кивнул стоявшему там пирату и он ввел координаты спутника. Мегу на мгновение замерла над столом, закрыв глаза и пытаясь рассеять туман в голове. Наконец, девушка смогла добраться до модуля. В записях Росса она нашла нужную информацию и, сопоставляя ее с картами пиратов, проложила весьма извилистую, запутанную дорогу.

Дрок все с тем же мрачным выражением на лице стоял за спиной Мегу, заглядывая ей через плечо. Только когда корабль тронулся, девушка повернулась к капитану, столкнувшись с ним нос к носу.

- А теперь, мисс Соль, прошу объяснить ваши действия. Почему киборги не смогли догнать нас у Тефии, хотя в подпространстве их скорость намного больше, чем у «Котла»?

Мегу нахмурилась, неуверенно переводя взгляд с одного пирата на другого. Озадаченные выражения лиц заставили ее задуматься: неужели они не знают? Это удивило и одновременно напрягло девушку. «Почему ни не знают?» - хаотично думала Мегу, пытаясь так подобрать слова, чтобы не выдать чего-то лишнего.

- Они не могли догнать нас у Тефии, потому что эта планета – одна из тех, мимо которых не проходят подпространственные пути, - осторожно сказала девушка, и хотя она говорила едва слышно, в наступившей на мостике тишине, голос долетал даже до стоявших у самых дверей пиратов.

У многих на лицах появилось сомнение, кто-то впал в еще большее непонимание ситуации, Дрок, Люк и Эван вдруг резко помрачнели. Подозрение в глазах Эвана не понравилось Мегу. Она не понимала, что сказала не так. Эта информация была для девушки такой же обычной, как и все остальное.

- Теория подпространственных перемещений – тщательно охраняемый киборгами секрет, и я пока не слышал ни об одном человеке, которому удалось бы выкрасть эти данные, - очень медленно, тяжело произнес Дрок, спокойно удерживаясь на месте при маневрировании корабля. Мегу пришлось схватиться за ближайшую поверхность, чтобы не упасть. «Котел» стремительно приближался к точке назначения.

Слова капитана заставили девушку нахмуриться. Теперь она выглядела такой же недоумевающей, как и все остальные. Секрет киборгов? Но ведь Зак говорил, что подпространственные перемещения открыл Фергинс и первым начал исследовать их. А если он ни с кем не делился информацией, то как она оказалась у доктора Росса? Неужели Росс вместе с Джосайей еще на Ганимеде начал работу над этой теорией? Эта версия представлялась Мегу более логичной, чем та, где Фергинс дает Россу теорию, чтобы передать ее девушке для ее безопасности.

- Я, конечно, рада за киборгов, но вы не правы, - поджав губы, как можно спокойнее рассудила Мегу, чтобы не показать страха перед неизвестным. Реакция пиратов теперь казалась ей совершенно непредсказуемой.

- Значит, ты знакома с теорией подпространственных перемещений? – неуверенно переспросил Люк из-за спины капитана. Дрок молча о чем-то рассуждал и выражение его лица Мегу не нравилось. Девушка кивнула первому помощнику. Эван явно был заинтересован, Сира тайком заламывала руки, а Зак в напряжении смотрел на капитана, ожидая его решения.

- Ладно, - мотнув головой, устало выдал Дрок. – Не важно, откуда у тебя эта информация. Просто объясни то, что ты раньше говорила про подпространственные пути и Тефию.

Мегу вздохнула, проведя рукой по лбу. Теория Фергинса сама по себе была не простой, а объяснять ее кому-то человеческим языком казалось и вовсе непостижимой задачей. И все же, чтобы вернуть доверие капитана, девушка обязана была попробовать.

- Так… Космическое пространство, в котором вы путешествуете, как уже ясно, не является единственным, однако оно является самым доступным для любых кораблей и потому называется основным. Или главным, - девушка умолкла, давая голосу чуть освоиться и заодно формулируя мысли. – Подпространство, - она сделала жест руками, поставив одну поверх другой, - это как бы карман основного пространства, поэтому корабли в нем становятся невидимыми, хотя на самом деле это не так… в смысле… - застонав девушка закатила глаза, пытаясь подобрать аналогию попроще, потому что пираты вокруг нее напряженно вдумывались, но явно ничего не понимали. – Представьте себе два параллельно идущих коридора. Есть переход из одного в другой. Вы идете с кем-то по одному коридору, а потом вдруг сворачиваете в другой. При этом ваш напарник теряет вас из виду. Вы становитесь невидимым для него, хотя по факту невидимым не становитесь. Так же работает подпространство. Его структура не сильно отличается от структуры обычного пространства, позволяя разве что развивать большие скорости, да и то за счет того, что там просто никого нет. Это вроде как, свободная магистраль. Проблема подпространства в том, что кораблям просто не хватает мощности, чтобы совершить прыжок через, грубо говоря, измерения.

Выдохнув, Мегу замолчала, давая пиратам возможность переварить сказанное. В ее голове это звучало вполне понятно, однако девушка не была уверена, что до всех донесла свою мысль. Дрок кивнул, кивнул и Эван, чуть менее уверенно подтвердили осознание ситуации Люк и Зак. Сира вообще пребывала в каком-то трансе.

- Еще один минус состоит в том, что в отличие от основного пространства, которое можно представить как, допустим, поле, подпространство является, скорее, узкими тропинками в этом поле. То есть если в основном пространстве вы можете летать везде, пусть и недостаточно быстро, к слову тут еще есть фактор самого корабля, то в подпространстве доступны лишь определенные пути. Они узкие и затрагивают не все планеты вселенной. Тефия одна из редких планет мимо которых не проходит ни одного подпространственного пути. Грубо говоря, для тех кораблей, которые путешествуют в подпространстве, Тефия вообще не существует и мы, оказываясь рядом с ней, становимся невидимыми, - девушка пожала плечами, - вы дали мне координаты, а я продолжила путь так, чтобы корабль оказывался как можно дальше от основных подпространственных путей. Таким образом быстро киборги догнать нас не смогут, а в основном пространстве, с учетом всех изгибов и маневров, им будет сложно вычислить нашу конечную точку.

На какое-то время наступило молчание. Мегу приложила руку к горлу, решив, что больше никогда не будет говорить так много сразу после удушения. Так недолго и голоса лишиться.

- Значит, есть определённые подпространственные пути за пределами которых киборги могут перемещаться только наравне с нами, и ты знаешь, где эти пути проходят? – подводя итоги, заключил Дрок. Мегу, подумав, кивнула. В ее голове действительно была карта всех подпространственных путей вселенной. По крайней мере тех, о которых знали Росс и Фергнис.

Мысленно девушка усмехнулась. Кто бы мог подумать, что оказавшись среди пиратов, ей придется так часто сталкиваться с мыслями об отце.

- Мы на месте, капитан! – раздался голос с другого конца мостика. – Заходить на посадку?

Не отрывая глаз от Мегу, Дрок рявкнул: «Да», а затем, вдруг, усмехнулся.

- Что ж, похоже ты куда более ценное приобретение, чем я мог даже представить, мисс Соль.

Девушка выдавила из себя улыбку. На самом деле ноги ее уже не держали, и, если бы не стол навигации, Мегу давно уже лежала бы на полу. Заметив это, Зак метнул быстрый взгляд на голубоглазого пирата.

- Эван, помоги Мегу, а я займусь остальными пострадавшими! – приказал док, а затем, уже намного тише пробубнил себе под нос. – Конечно, в спокойные дни она всегда на месте, а как что, сразу не помощница, а развалюха.

Кроме Эвана, стоявшего тогда еще достаточно близко к Заку, ворчание дока никто больше не услышал. Мегу позволила пирату подхватить ее за талию. Перекинув руку Эвану за шею, девушка с благодарностью приняла его помощь, пока они вместе ковыляли до каюты. Заметив, в какой-то момент, что парень свернул к себе, Мегу нахмурилась, выражая недовольство.

- Даже если ты сейчас заберешься на двухъярусную кровать, в ближайшие пару дней, судя по тому, как тебя отделал тот киборг, ты просто не сможешь оттуда слезть, - спокойно пояснил парень свою позицию. Мегу невольно усмехнулась.

- Я с любой кровати не смогу слезть и тебе это прекрасно известно!

Эван лишь загадочно улыбнулся. Парень сам себе удивлялся. Пытаться помириться с Мегу таким мелочным способом было для него слишком необычно. Эвану вообще редко приходилось с кем-то мириться. У людей всегда имелась способность «оттаивать», как он ее называл – они долгое время дулись, а потом прощали. С одной стороны, еще этим утром Мегу и не собиралась «оттаивать», однако вот она – спокойно принимает его помощь и не возражает против одной на двоих каюты.

Сжав зубы, Эван поудобнее перехватил руку, которой поддерживал девушку за талию и дотащил ее до кровати. Бок парня разрывало от боли и рана могла вот-вот снова открыться, но лицо приняло почти равнодушное выражение. Он не привык показывать слабости.

Упав на мягкую поверхность, Мегу застонала и закрыла глаза, чтобы комната перестала крутиться перед ними.

- Больше никогда не буду драться с киборгами, - прохрипела девушка, вызвав у Эвана приступ смеха. Мегу даже заставила себя поднять веки, лишь бы иметь возможность полюбоваться этим зрелищем. Парень смеялся, закатив назад голову и подрагивая плечами. Приступ быстро прошел, но Мегу сохранила в памяти эту картину.

Эван помог ей раздеться, а затем осторожно проверил состояние костей. Переломов не оказалось.

- Ты везучая, - приподняв брови, заметил пират, доставая аптечку, чтобы продезинфицировать и залечить все раны девушки.

- Сказал парень, на котором после встречи с двумя киборгами ни одной царапины! Ты что, железный? – нахмурившись, буркнула Мегу, хотя ее слова едва ли можно было назвать вспышкой недовольства. Это был своеобразный подкол, который Эван понял, оценил и улыбнулся. Девушка наблюдала за действиями пирата.

- Если захочешь срастить царапины, то у дока есть штука, которая затягивает раны, - заметил парень, коснувшись рукой маленького стянутого внутрь круглого шрама от пули на правом боку Мегу. Она невольно зажмурилась. Там, под его ничего не подозревающими пальцами были металлические ребра. Ребра, восстановленные с помощью нано-роботов – кибер-технологий, которые так ненавидят пираты. Мегу страшно было думать, что бы случилось, если бы хоть одна ее рана открыла какую-то кибернизированную часть тела. Что бы тогда произошло?

Лежа в тишине, с закрытыми глазами, девушка вдруг особо остро ощутила прикосновения Эвана и там, где его лечащие руки, лишь с самыми благими намерениями, касались ее тела, по нему разливался жар. Мегу прокляла свою податливость, прокляла, за то, что так легко готова снова броситься в объятья этого странного, немного жуткого человека, способного в одиночку выстоять против двух киборгов.

«Он не был один» - вдруг напомнил внутренний голос.

«Тогда почему он даже не заикнулся про Люка после моих слов?» - недовольно ответила Мегу самой себе.

Рука, где была рана от пролетевшей мимо пули, сильно защипала и девушка зажмурилась, проявляя терпение, пока Эван накладывал бинт. Странно, но Мегу не хотелось стягивать царапины. Она понимала, что так будет быстрее. С другой стороны – если они заживут сами, то едва ли оставят шрамы, а боль будет напоминать девушке о том, почему нужно скрываться от киборгов.

Вздрогнув от боли, Мегу до крови прикусила губу. Все ее тело было покрыто синяками и кровоподтеками, что заставило Эвана невольно восхититься силой девушки. В таком состоянии она продолжала стоять перед капитанам, объясняя ему сложную теорию подпространственных перемещений, хотя не была обязана. В который раз парень задумался над тайнами Мегу. Он сомневался, что девушка получила четвертый ранг, украв и киборгов информацию, даже такую важную, а еще Эван не мог не заметить напряжения, сковывавшего Зака во время всего разговора Мегу и Дрока. Док что-то знал, но парень еще думал, стоит вытаскивать это из него или нет. В конце концов, каждый человек имеет право на тайны.

Эта мысль заставила Эвана поморщиться от боли в боку. Да, каждый человек имеет право на тайны, вот только его происхождение ни для кого не секрет, так почему же пират скрывает его от Мегу? Парень не мог найти ответа. Он не был уверен, как отреагирует девушка и не хотел рисковать. Мысленно Эван усмехнулся – вся его жизнь была одним сплошным риском.

Когда парень закончил, Мегу уже отключилась. Бережно накрыв ее одеялом, Эван широким уверенным шагом направился к кабинету доктора. Зак был уже там, принимал одного за другим пациентов. Сколько раз уже Эван видел подобную картину и все равно она снова и снова заставляла его содрогаться. На экранах – имена погибших. В целом команда корабля составляет шестьдесят семь человек. Все они готовы сражаться в критической ситуации, но только у двадцать семь являются налетчиками. Тринадцать мертвы. Больше двадцати ранены. Киборги просто шли по кораблю убивая каждого, кто встречался им на пути.

«И все же странно, что тех, кто не умирал на месте, они не добивали» - невольно задумался Эван, внимательно рассматривая экраны в кабинете дока, пока Зак занимался более срочными пациентами. «Это не было просто нападение на пиратский корабль» - холодно рассчитывал Эван, положившись на собственную природу. – «Они могли расстрелять нас издалека, а вместо этого решили проникнуть внутрь. Что они искали?»

Этот вопрос не давал парню покоя. Пираты многое награбили за свои многочисленные рейды, но всегда старались держать ту меру, за которой находилась открытая война с киборгами. Такого сражения «Котлу» просто не пережить.

- Эван, помоги-ка! – крикнул Зак из другого конца кабинета. Док был завален работой, а Мегу не могла шевелиться. Вздохнув, Эван стал осматривать оставшихся пациентов. Его навыки заканчивались лечением поверхностных ран – в медицине как таковой, пират ничего не смыслил. «Всегда помни, что ты воин!» - часто повторял отец. Вот только с годам его слова делом так и не стали…

Прошло несколько часов прежде чем кабинет, наконец, опустел. Людей с особо тяжкими ранениями поместили в соседнем помещении – «палате», как его называл док. Доступ туда был только из кабинета и, что уж говорить, пираты предпочитали уходить от Зака на своих двоих. Те, кто попадал в палату, в большинстве случаев, переставали быть налетчиками.

Вздохнув, док взглянул на последнего пациента. Мужчина выглядел постаревшим лет на пять и ужасно уставшим.

- Теперь давай тобой займемся, - пробормотал Зак и Эван, не мешкая, снял футболку и лег на кушетку, от которой пахло кровью и потом. Остановившись рядом док округлил глаза. На его вытянутом лице застыло выражение неверия.

- И вот с этим ты до сих пор бегал по всему кораблю, да еще и помогал другим раненым?! – заорал Зак, зная, что его голос не выйдет за стены кабинета. Там, дальше – шумели двигатели. Корабль заходил на посадку.

- Вынь железку, док, и я уйду, - совершенно спокойно, хотя и устало, выговорил Эван. Ему не хотелось тревожить Зака лишний раз, но с такой раной парень сам бы ни за что не справился.

- Железку?! – снова заорал док, а затем быстро двинулся к столу, где оставались чистые инструменты. Эван закатил глаза и откинулся на кушетке. Мысленно он поблагодарил Люка за футболку, которую друг одолжил, чтобы скрыть ранение. Не хватало еще, чтобы каждый пират на «Котле» смотрел на него с таким же выражением, как док. Или Мегу…

- Тебя бы стоило отправить в «палату», Эван, - заворчал док, остановившись рядом с кушеткой, - хотя бы ради наказания.

Парень усмехнулся и открыл глаза. На лице Зака стояло беспокойство. Эван знал, что доку не нравится заниматься его ранами, поэтому парень и хранил аптечку в каюте – он вообще очень редко появлялся в кабинете врача. Но сейчас на его кровати Мегу, а сам парень… Эван бросил взгляд вниз, за свой живот. По левому боку тянулся широкий разрез, заполненный уплотнившимся и покрывшимся корочкой синим веществом. Где-то там, в ране, застрял кусок руки киборга. Ящерица вонзил руку-нож в живот Эвана, собираясь прикончить его. Люку пришлось использовать зарядившийся пульсатор на руку киборга, однако часть все же осталась внутри.

- Будь ты человеком, давно бы сдох, - проворчал Зак, скривившись. Кушетка не предназначалась для операций, а стола у них никогда не было. Присев, док натянул чистые перчатки и взял скальпель.

- Тогда команде «Котла» стоит порадоваться, что я не человек, - приподняв одну бровь, покойно парировал Эван. Зак лишь мельком взглянул на него и приступил к операции. Выражения подобного рода нисколько не трогали парня. Да, он выглядел, как человек, его тело функционировало так же, хотя многие органы были расположены в другом порядке, менее убиваемом, как говорил сам Эван. И все же парень ни на мгновение не забывал, что он не такой как все.

Доктор сделал надрез и Эван слегка поморщился. Его кровь, синего цвета, сворачивалась намного быстрее, чем у людей, поэтому даже самые сильные ранения Эван переносил намного легче. Они, можно сказать, залечивались сами собой – главное не тревожить. На это требовалось много времени, зато Эвану никогда не приходилось зашивать раны – особая корочка, образовывавшаяся поверх застывшей крови, полностью закрывала рану, защищая ее от инфицирования, и оставалась до тех пор, пока кожа не стягивалась краями. Шрам оставался и даже выглядел как у людей. Эвана это всегда забавляло, настолько, насколько вообще к его народу можно применять какие-либо эмоции.

Зак взял пинцет в свободную руку и стал искать железку в ране. Парень закрыл глаза. Он не испытывал боль так, как люди, и все же чувство было не из приятных. Минуты тянулись как вечность.

- Готово! – наконец, пробормотал док и победным жестом показал Эвану застрявшую часть. Парень приподнялся, взглянул на нее и, застонав, упал обратно. «Могло быть и хуже» - повторил про себя Эван. На всякий случай, Зак провел быструю диагностику, но больше ничего опасного в ране не обнаружил. Док только начал промывать инструменты, а синяя кровь уже свернулась и стала покрываться защитной пленкой. Подождав, пока процесс закончиться, Зак наложил поверх раны пластырь.

- Жаль что Мегу не такая стойкая, - тихо сказал мужчина, скидывая все лишнее со стола в мусорную корзину. Эван сел, поморщившись.

- Она в порядке, док. Для девушки, в одиночку выстоявшей против командира отряда Ящериц, она более чем в порядке.

- Ты видел бой? – каким-то странным, словно бы напряженным, тоном спросил Зак, стоя спиной к пирату. Эван списал это на усталость – док несколько часов подряд без перерыва занимался пациентами.

- Нет, но посмотрю.

Наступило молчание. Зак сел на стул, боком к парню. Эван надел футболку, но уходить не стал, а вернулся на кушетку. Ему некуда было идти. Мегу без сознания, команда корабля пытается собраться после встречи с киборгами. Эвану не хотелось оставаться одному.

- Док, - тихо позвал мужчину пират. – Могу я задать вопрос?

Зак повернул голову, откинувшись на спинку стула.

- Попробуй.

- Когда Мегу заговорила про теорию подпространственных перемещений, вы не выглядели удивленным. Может, в первое мгновение, а потом… вы выглядели так, как будто боялись, что она скажет что-то такое… даже не знаю… - Эван неловко замолчал, осознав, что так и не смог сформулировать мысль. Взгляд парня бегал по кабинету, но упорно не желал смотреть на Зака, а тот терпеливо молчал. Прошла минута, другая. Наконец, Эван уверенно поднял голову, впиваясь в доктора холодными глазами.

- Вы ведь знаете ее секрет? – скорее утверждая, чем спрашивая, медленно произнес парень. – Вы знаете, почему у нее четвертый ранг, хотя у Мегуми Соль нет и первого.

- Да, знаю, - спокойно ответил Зак, выдерживая взгляд собеседника. Он не сомневался ни минуты, потому что знал: Эван как никто другой понимает необходимость человека охранять свои тайны. Зак уважал парня и был уверен: Эван не станет больше ничего у него выспрашивать – пирату достаточно было самого факта. Раз кто-то на корабле знает тайну Мегу и все же хранит ее – значит это то, что не угрожает экипажу «Котла».

Про себя док не мог не заметить откровенный интерес Эвана к Мегу. Эти двое так подходили друг другу и в то же время Зака пугало их сближение. Эван проницателен и во многом слишком рационален. Если он узнает, что Мегу полукиборг… когда он узнает… случится катастрофа.

*Космическое пространство.*

*Сорок второй день среди пиратов. День.*

Прижав ладонь ко рту, Мегу зевнула и позволила себе на минутку закрыть глаза. После атаки киборгов, «Котел» нашел временное пристанище на небольшом спутнике недалеко от Тефии. Первые два дня Мегу не могла даже встать с кровати. Горло восстановилось достаточно быстро, а вот все остальное… тело было тяжелым и неподатливым. Эван приносил еду в каюту каждое утро, день и вечер. Парень терпеливо выслушивал все жалобы девушки, помогая ей сесть, а затем следил, чтобы Мегу съела все, что он принес. В те дни Эван ночевал на втором этаже двухъярусной кровати в каюте девушек, а Сира перебралась к Люку. Некоторые пираты на это закатывали глаза с загадочными улыбками, но парень объяснял свое поведение вполне логичными доводами: если Мегу больно даже двигаться, то что будет, когда они начнут делить постель. Каждое прикосновение давалось девушке с трудом, а если бы он невольно перекатился на ее половину ночью? Эвану не хотелось рисковать. К тому же, находясь вдали от Мегу, он мог сдерживать собственные порывы, которые вдруг оказались такими же сильными, как человеческие.

На третий день девушка смогла сесть сама, а дальше выздоровление шло в геометрической прогрессии. Мегу начала с малого – ходила по каюте, иногда даже добиралась до общего зала. Народу там поубавилось – многие сошли на землю и расположились в палатках вокруг корабля, а некоторые стали искать кровати в городе. Заметив, что Мегу идет на поправку, Дрок тут же попросил ее начать работу над космическими картами – девушке предстояло нанести на них известные ей подпространственные пути. Мегу как могла показывала, что не в состоянии полностью посвятить себя этому занятию, просто потому что объем предстоящей работы ввергал девушку в ужас.

На пятый день, уже самостоятельно позавтракав и пообедав, к ужину Мегу вызывала Эвана. В то время, пока она приходила в себя, парень помогал Люку оценить повреждения корабля и Заку с бесконечным потоком пациентов. Чуть позднее обычного, пират заглянул в каюту, которую уже перестал считать своей, неся термоупаковки с едой. Мегу сидела на кровати, проводя пальцами по большому планшету, врученному ей капитаном. Положив коробки на стол, Эван направился к девушке, отмечая, что она выглядит намного лучше, чем пять дней назад.

- Дрок хочет, чтобы ты провела ему пути по всему кластеру или по всей вселенной? – падая на кровать рядом с Мегу, с сарказмом спросил парень. Девушка вскинула голову и улыбнулась.

- Пока еще только по кластеру.

Вид ее – живой и сияющей, что-то задел внутри Эвана. Поддавшись импульсу, парень дернулся вперед, запечатлев на губам Мегу легкий поцелуй. На мгновение на лице девушки промелькнул испуг. Возможно, он и сам выглядел испуганным. По крайней мере, чувствовал себя именно так. Это было нечто большее, чем то безумие, что охватывало их раньше. Это было больше, чем проявление физической заинтересованности.

Едва заметно вздрогнув, Эван резко поднялся и пошел к столу.

- За счет остановки у нас много разной еды, - быстро заговорил парень, пытаясь сменить атмосферу. Он стоял спиной к Мегу, но слышал все ее движения. Девушка отложила планшет и, выскользнув из-под одеяла, легкой походкой направилась к пирату. В последний момент Эван решил повернуться.

- Я хотела тебя попросить… - таинственно начала Мегу. Было что-то такое в ее лице или движениях, что навело парня на мысль: эту ночь ему не придется проводить в одиночестве на узкой кровати.

- Да?

- Сира ушла с Люком в город, а мне нужно в душ…

Намек был более, чем прозрачным. Последние несколько дней Сира регулярно помогала подруге мыться, потому что Мегу тяжело было держать мочалку и слишком больно тереть ею многочисленные синяки и порезы. Однако в тот момент, стоя перед Эваном, девушка выглядела вполне способной о себе позаботиться. Минутная вспышка нежности сменилась острым желанием, которое парень отчаянно подавлял уже несколько суток. Дважды его было приглашать не надо. Эван схватил Мегу за руку и уверенно потянул за собой. В замкнутом помещении ванной комнаты, девушка, лукаво улыбаясь, сбросила майку и нижнее белье. Эван застыл, не в силах оторвать взгляда от представшей перед ним картины. Ни синяки, ни ссадины не могли испортить природной красоты Мегу. Ее сильное тело могло показаться недостаточно женственным человеку, но Эван, принадлежавший народу борцов, искренне восхищался им. Заметив взгляд пирата, девушка довольно усмехнулась и потянулась к его футболке.

- Последние несколько дней ты обращался со мной, как с фарфоровой вазой, - пробормотала она, расстегивая ремень на его шортах. – Пора напомнить тебе, что я далеко не стеклянная!

Одежда упала, и в следующее мгновение, не выдержав, Эван прижал к себе девушку, яростно впиваясь в ее губы. Он знал, что она все вытерпит. Знал, что в нужных количествах боль могла становиться наслаждением. Кто-то включил воду. Холодные капли становились все теплее и теплее, паром разбиваясь об их разгоряченные тела. Мегу прижала Эвана к стене. Как долго она ждала этого момента! Сутки за сутками, пока измученное тело медленно восстанавливалось, а она горела от воспоминаний о прикосновениях рук пирата. Кто-то застонал. Вода к воде. Кожа к коже. Мегу прижималась губами ко рту Эвана, потягивала его язык и, дразня, возвращала. Шум воды затмил любые другие звуки, кроме их сбитого дыхания. Одного на двоих. Руки Эвана скользили по влажной коже девушки, вспоминая, как это было тогда, в первый раз. Пальцы Мегу исследовали тело пирата. Еще раздевая его она заметила огромный пластырь, занявший полбока парня, но решила оставить на потом. Где-то на задворках сознания девушки мелькнула мысль: «Значит, он все же был ранен во время нападения и при этом ухаживал за мной…», а затем Эван прикусил ее губу, одновременно с силой сжав ягодицы и все мысли вылетели из головы Мегу. Она застонала, поймав его дыхание и уткнулась лицом в шею парня, пока его руки уверенно двигались по ее спине и ногам.

От ярких воспоминаний Мегу вспыхнула, как школьница, и тут же заставила себя сосредоточиться на работе, и хотя глаза девушки бродили по экрану, ее мысли были далеко, возвращаясь к тому вечеру в каюте.

После ужина она вместе уснули и с тех пор каждую ночь Эван проводил в своей каюте, а Мегу не спешила возвращаться в свою. На вопросы о ране парень отделывался однозначными ответами и не позволял девушке заглядывать под повязку. Когда приходило время сменить пластырь, он делал это либо у Зака, либо в ванной. Мегу дулась, но, осознавая, что это глупо, быстро переставала. У Эвана оставались тайны – у нее тоже. Все честно.

С каждым новым днем девушка преодолевала все большие расстояния. Пираты, если кто и не знал ее раньше, теперь широко улыбались и махали руками, когда Мегу проходила мимо. Видео ее драки с киборгом быстро разлетелось по всему «Котлу». Сама девушка тоже его посмотрела, и, к счастью, у той камеры не было звукозаписи. На седьмой день Мегу попросила Эвана начать ее тренировать. Среди пиратов делались ставки: кто сильнее. Когда девушка только появилась на «Котле», эти люди ни за что не подумали бы, что получили еще одного борца с киборгами, однако теперь ее популярность бежала далеко вперед. Сама Мегу не чувствовала себя героиней. Она чувствовала себя слабой и жалкой, что вводило девушку в настоящее бешенство, а тренировки с Эваном ничуть не уменьшали это ощущение.

Двенадцать дней «Котел» оставался на спутнике. Кораблю потребовалось мало времени на восстановление, а вот команде намного больше. К моменту отлета Мегу вернулась в форму и добавила в свой арсенал несколько полезных приемов. Работа с картами продвигалась медленно, а Дрок не обладал терпением, поэтому как только «Котел» оказался в космосе, девушку стали прессовать по этому поводу. Не осталось времени на тренировки и помощь Заку. Все, что Мегу делала двадцать часов в сутки – рисовала на картах чертовы подпространственные пути. Эван удивился, но так и не спросил, почему после отлета девушка предпочла вернуться в свою каюту. Мегу и сама не могла толком понять, что толкнуло ее на это. Где-то на подсознательном уровне девушка понимала, что Эван представляет для нее реальную угрозу. Она не могла победить его в бою и не смогла бы долго скрывать правду. И еще Мегу не забыла их первый ужин, когда пират чуть не задушил ее. Что бы ни происходило после, девушка знала одно: нельзя доверять Эвану. Ей было проще держать его на расстоянии, проживая в отдельных каютах.

Так прошло еще пять долгих дней. Мегу почти не спала, медленно продвигаясь к завершению огромного рабочего плана, назначенного ей Дроком. В очередной раз выругавшись, девушка яростно ударила по клавиатуре, но ответа так и не получила.

- Да что с ним не так?!

Зак бросил в сторону соседки быстрый взгляд.

- Инженеры что-то тестируют. Вся мощность уходит к ним, на нас не остается. Мы ведь, по иерархии, далеко не наверху системы.... – спокойно пояснил док, у которого тоже очень медленно работал компьютер.

- Вот поэтому новые корабли отказались от объединенных систем! – с раздражением проворчала Мегу и откинулась на спинку стула. Дрок – нетерпимый человек. Если она не выполнит задание вовремя, то мало ли что случится. Девушке не хотелось понапрасну рисковать, поэтому она уже не первый день жертвовала сном ради работы. А теперь компьютеры встали…

В голове Мегу мелькнула шальная мысль. Мелькнула и погасла, ведь была слишком опасной, почти безумной. Прошла минута, другая. Мысль вернулась. Девушка настойчиво отгоняла ее, а та продолжала сверлить мозг, как назойливая муха. Вздохнув, Мегу взглянула влево. Ее стол располагался у самой двери. Вся левая сторона кабинета была занята столами со множеством ящиков. Справа начинались кушетки, а за ними – дверь в палату. У входа в кабинет, с внутренней стороны, висел небольшой экран – камера снаружи показывала всех прохожих.

- Док? – тихо позвала Мегу. – У вас есть провода? От этого компьютера, как для кардиомонитора?

- Крайний стол, нижний ящик, - машинально ответил Зак, даже не успев задуматься, зачем они девушке. Мегу со скрипом отодвинула стул и за один шаг достигла нужного места. Заступив руку в ящик, девушка неожиданно наткнулась на то, что ожидала увидеть на пиратском корабле в последнюю очередь.

- Так-так, док – с усмешкой произнесла Мегу, - у каждого свои скелеты, да?

Зак в недоумении обернулся и замер, заметив, что держит в руках ассистентка. В маленькой капсуле, зажатой между большим и средним пальцем в синей жидкости плавали серебристые нано-роботы.

- Я совсем забыл про них, - со вздохом признался мужчина. – Пираты тащат с кораблей все, что можно унести, а особенно тщательно обшаривают медицинские отсеки. Они принесли их вместе с другими препаратами, даже не зная, что это.

- Борцы с киборгами не знают, как делают киборгов? – с усмешкой, недоверчиво спросила девушка. Зак невольно улыбнулся. Получалось действительно глупо.

- Оставь. Вдруг тебе пригодятся, - приподняв брови, пошутил мужчина, пытаясь вызвать Мегу на словесную дуэль. Неожиданно девушка помрачнела. Резко отвернувшись, она бросила капсулу в ящик и достала нужный провод.

- Единственное, что я изменила добровольно – голосовые связки, - жестко выплюнула Мегу, не смотря Заку в глаза. Слишком сильно она разозлилась. – И без помощи нано-роботов!

От гнева движения девушки стали резкими и грубыми. Воткнув провод в нужное отверстие на экране, Мегу приложила электрод к виску, ожидая, пока он прилипнет. Доктор Росс всегда использовал два, чтобы избежать ошибок, но в целом модуль можно было подключить к любой системе с помощью всего одного провода.

- Ты что делаешь? – нахмурившись, спросил Зак, заглядывая девушке через плечо.

- Добавляю мощности.

- Система одна! Инженеры заметят скачок!

- Не заметят. Я же не дура, - зло ответила Мегу и подала сигнал в модуль. Соединение прошло успешно. Компьютер быстрее работать не стал, зато все действия были перенесены в голову девушки. Сложно было сконцентрироваться с открытыми глазами, но Мегу боялась закрыть их, боялась, что кто-то зайдет в кабинет и увидит подключенный к ее голове электрод. Конечно, придумать легенду не составляет труда, но насколько в нее поверят?

Мегу и Зак работали без обеда. Порой мужчина бросал обеспокоенные взгляды в ее сторону, но внешне девушка не делала ничего особенного. О том, что творилось в тот момент в ее голове, док мог только догадываться. К вечеру у Мегу разболелась голова. Не из-за нагрузки на модуль, а из-за постоянного страха, что ее застукают, да и глаза порядком устали бегать от экрана к экрану. Мысленных сигналом закрыв программу, девушка выдернула провод и откинулась на спинку стула, тяжело вздохнув. Только она сделала это, как на экране с камеры мелькнуло знакомое лицо, и в проеме распахнувшейся двери появился Эван.

- Вы тут решили до завтра сидеть? – бодро спросил парень, прислонившись к косяку. В голове Мегу мелькнула мысль, что подобное поведение автоматические двери воспринимают весьма болезненно, заставив девушку сильно удивиться. С чего вдруг ей есть дело до дверей? Стоит больше спать…

- Сказал человек, который не вылезает из отсека связи сутками, - проворчал док, заметив, как скривилось лицо парня от слова «человек». Мегу восприняла это, как недовольство самой по себе критикой.

- Твои фанаты разочарованы, что не видели тебя за обедом, - обратившись к девушке, шутливо заметил Эван. Мегу поднялась со стула и улыбнулась.

- У меня есть фанаты?

- Больше, чем у меня! – многозначительно подняв брови, уверенно заявил Эван и, обняв смеющуюся девушку за плечи, когда она подошла ближе, направил ее в коридор. Зак, улыбаясь, последовал за ними.

«Это слишком хорошо, чтобы быть правдой», - подумал мужчина, а затем, мысленно добавил свою излюбленную фразу: - «Но человек должен надеяться…»

Он много наблюдал за Мегу, но все ее эмоции казались искренними. Девушка страдала из-за гибели «Омелы», однако смогла пережить это и влиться в команду «Котла». Прошло больше месяца и ни одним словом, ни одним действием она не высказала враждебных намерений. Мегу спасла корабль от киборгов, показала безопасные пути, каждый день помогает пиратам и работает над тем, чтобы протезы, которые они использовали, стали более удобными и функциональными. Неужели у девушки действительно не было никакого плана, кроме желания присоединиться к команде «Котла»? Что, если Мегу не могла раньше стать пиратом только из-за модуля, но, пройдя проверку здесь, понадеялась, что мечта может стать реальностью? То, как она отреагировала на предложение использовать нано-роботов. Это не было проверкой, но стало ею. Мегу ненавидела эту часть себя – ее просто вынудили к такому существованию.

Слабая надежда, разгоревшаяся в душе Зака, быстро погасилась под давлением разума. Как бы ни рада девушка была стать пиратом – она не сможет вечно скрывать свою суть. Любое слово, действие, любой прокол в критической ситуации может выдать правду. И что тогда? Зак отпустил бы ее. Просто высадил на ближайшей планете. Может, некоторые пираты даже согласятся с ним, проникшись обаянием дружелюбной девушки. А что Дрок? Капитан «Котла» ярый фанатик. Он не просто ненавидит киборгов, но и всех, кто использует кибер-технологии. Он убьет Мегу.

Тут док бросил взгляд на Эвана, который, улыбаясь, о чем-то рассказывал девушке. Эван. Сильный союзник. Его народ всегда полагался на логику при вынесении решений. Сильные качества Мегу и вся та помощь, которую она оказывает «Котлу» в конечном итоге перевесят для него ее происхождение. Эван сильный союзник. Однако встанет ли он на сторону девушки? Чувства в этом человеке никогда не преобладают над разумом. Если против Мегу ополчится весь «Котел», Эван примет сторону капитана….

Зак тяжело вздохнул. Если бы только Фергнис дал ему подсказку. Хоть какое-нибудь слово в ответ на то сообщение. Док был бы рад всучить дочь отцу с наилучшими пожеланиями. С Джосайей она будет в безопасности – если что и умеет этот человек, так скрываться от киборгов. А Фергинс молчит…

В общем зале стоял невыразимый шум. Эван заскочил за Мегу и Заком в те часы, когда здесь собирается большая часть команды. Парня и девушку пираты встречали дружелюбным гулом. Каждый готов был освободить место за столом, чтобы знаменитые борцы с киборгами присоединились к ним. Мегу широко улыбалась, раздавая рукопожатия и воздушные поцелуи. Популярность ей нравилась. Наконец девушка чувствовала себя в своей тарелке.

Как только Эван и Мегу устроились с подносами за одним из столов, рядом тут же оказались Пол, Барри, Широ, Люк, Сира и еще несколько человек. Зака отодвинули в конец скамейки. Несколько девушек встали рядом со столом, наблюдая за Эваном, парни тоже внимательно слушали его, но совсем по другим причинам.

Заметив взгляд Сиры, Мегу вытянула шею, протянувшись к подруге над столом. Та сделала то же самое, так, что они могли говорит нормальным тоном, не перекрикивая шум образовавшейся вокруг стола толпы.

-Ты не можешь не оказаться в центре внимания, да, Мегс? – криво улыбнувшись, сказала Сира.

- Завидуешь? – взглянув на подругу из-под бровей, спросила Мегу и успела заметить огонек злости, мелькнувший в глазах девушки. Нет, Сира не завидовала, но она все еще не могла сдерживать своей неприязни к подруге, как к полу-киборгу. После нападения на «Котел» девушки стали совсем редко видеться. С одной стороны это их разлучило, с другой – было меньше шансов на драку и раскрытие личностей.

- Мегу! – крикнул кто-то, заставив подруг разойтись по разные стороны стола. Девушка быстро повернула голову на голос. Это оказался Барри. – Признайся, скольких киборгов ты убила?

Послышались смешки, предположения, но шум резко стих – все замерли в ожидании ответа. Стараясь не разочаровывать их, Мегу откинула голову назад, и задумчиво прищурилась, как будто считала. На самом деле ей было это не нужно – модуль мгновенно выдал цифру, а так же обстоятельства, при которых все произошло.

- Двух, - наконец произнесла девушка, заставив пиратов завыть в приступе огорчения. Кто-то не поверил, кто-то выглядел удивленным, кто-то разочарованным, но Мегу при этом нисколько не потеряла в популярности. В конце концов, все решили принять это как шутку – ведь попав в команду «Котла» девушка получила новую жизнь, и в этой новой жизни успела убить еще пока только двух киборгов.

Бросив осторожный взгляд на Эвана, Мегу встретилась с его холодными, проницательными глазами, которые, несмотря на улыбку, оставались безучастными к общему веселью. Эван прекрасно понимал, что девушка не шутила. Она действительно убила только двух киборгов в своей жизни. Всего две недели назад.

- А ты, Эван? – вдруг крикнул Пол. И вновь тишина. Все взгляды оказались направлены на парня. Мегу полностью повернулась – ей тоже было интересно. В отличие от девушки, Эван не растерялся и тут же, рассмеявшись, дал отпор:

- Мне казалось, ты ведешь за меня счет!

Пол покраснел, от чего взрыв смеха, прокатившийся по общему залу, оказался еще сильнее. Мегу улыбалась, но глаза ее были серьезны. Она впивалась ими в лицо Эвана, пытаясь заставить парня дать ответ. Однако он легко выдержал ее взгляд, так и не ответив на вопрос.

Ужин продолжался. Из-за скопившейся у стола толпы он тянулся пару часов, пока, наконец, пираты не стали понемногу отлипать, вспоминая, что у них есть незаконченные дела. Вскоре за столом, заполненным подносами с пустой посудой, остались только Мегу, Эван, Пол с Барри и Сира с Заком. Люк умчался по приказу капитана. Разговор перешел на опасные темы.

- Чего я не понимаю, так что мыслей этого Фергинса! Он мог бы уничтожить всю кибер-империю, как карточный домик, с его знаниями и способностями, а вместо этого? Он только без конца повышает цены на оружие! Будь у меня силы, я бы уничтожил всех проклятых киборгов, а начал бы с их воздыхателей! – яростно стукнув кулаками по столу, выдал Пол, хотя при его маленьком росте и возрасте это выглядело скорее смешно, чем угрожающе.

- Воздыхателей? – приподняв бровь, переспросила Мегу. Она была почти уверена, что парень просто не знал настоящего значения слова и все же не хотела злить его понапрасну еще и этим.

- Полукиборгов, - кашлянув, ответил за Пола Зак. Девушка бросила острый взгляд в сторону дока, лицо которого казалось безмятежным и лишь самую малость заинтересованным, однако это был предупреждающий кашель.

«Не вмешивайся» - молил Зак, стараясь не смотреть на Мегу, потому что знал – любой его взгляд мгновенно перехватит Эван. И сделает выводы.

- Эти люди… - скривившись начал Пол, но замолк, задохнувшись от злости. У девушки по спине прошла дрожь, а где-то внутри уже начал подогреваться костер гнева. Продолжив свою речь Пол рисковал остаться без зубов, однако парень этого не знал. Поэтому продолжил.

- Какие они люди! Те, кто используют кибер-технологии недостойны называться людьми! Выбирают простой путь. Любая болезнь, любая царапина, как будто все проблемы могут решит только нано-роботы! Они уже забыли, что такое быть человеком! Меняют одну часть тела за другой, пока полностью не избавятся от человеческого облика! Те, кто полностью становятся киборгами хотя бы честнее. Они не пытаются выдать себя за людей!

- Хочешь сказать, - как можно спокойнее произнесла Мегу, - будь у тебя возможность, ты просто шел бы по планетам отстреливая полукиборгов?

Зак закрыл глаза, откинувшись на спинку стула. Началось. Девушка едва смогла сдержать рык в конце фразы. Внутри она вся кипела, готовая в любой момент сорваться. Эван молчал. Сира под столом сжала кулаки, не зная, что предпринять. Барри удивленно осматривал стол, понимая, что что-то не так, чувствуя возникшее напряжение, но не в силах определить его источник.

- Да, черт возьми, да! – закричал Пол, вскочив и снова с силой ударяя о стол. – Они не достойны жизни! Они променяли свою человечность на металл!

- Люди всегда выбирают простой путь, - тихо сказал Эван, но в запале спора его услышал только Зак и не мог не заметить тона, с которым было произнесено слово «люди». Док внимательно посмотрел на парня, но тот уже переключил внимание к Полу и Мегу.

- А как на счет тех, у кого не было выбора? – прошипела Мегу, скривившись, чувствуя, как переполняется ее котел. Еще немного. Только бы продержаться еще немного… Но голос разума затмил гнев.

- Что? – не скрывая раздражения, что с ним все еще не согласны, спросил Пол, недовольно нахмурившись. Взглядом девушка заставила собеседника сесть и только потом заговорила. Заку хотелось провалиться сквозь землю от ужаса.

- Представь ситуацию, - сдерживая злость, спокойно выговорила Мегу. – Трехлетний ребенок болен. Смертельно болен. В отчаянии родители обращаются к врачу, но все, что тот может посоветовать: кибер-технологии…

- Это никогда не выход! – прервав ее, заорал Пол, у которого глаза от бешенства затянулись кровавой пеленой. – Раз так случилось, значит пришло его время! Это не повод…

- Заткнись и сядь! – рявкнула Мегу так громко, что могли бы треснуть лампочки на потолке. Зак обливался холодным потом, стараясь быть спокойным. Барри неловко оглянулся, но общий зал был почти пуст, а те, кто оставался, не обратили внимание на ссору. Драки среди пиратов – нередкое дело. Сира взглянула на Эвана, но тот просто слушал – на его лице не отражалось ни одной эмоции.

Голос девушки охладил пыл Пола. Только сейчас парень заметил, что Мегу не шутит.

- Родители просят врача спасти их ребенка любой ценой. Когда ребенок подрастает, родители решают рассказать ему, почему другие дети его ненавидят. Потому что он полукиборг. И таких, как он, ты готов отстреливать просто за одно их существование. Но в чем вина этого ребенка? В том, что в три года, лежа на грани жизни и смерти, они не смог сказать родителям: «Мама, папа, я не хочу жить! Давайте не будем делать их меня полукиборга!». Как будто он понимал что это такое!! – спокойный голос Мегу слетел на крик. – В чем в твоих глазах вина этого ребенка? Это было решение, выбор его родителей. Но родители люди. Их бы ты пощадил, а ребенка – нет. Почему? Просто потому что у него в голове модуль. Это по-твоему делает его злом?! Кусок железа в мозгу?!

Девушка не заметила как поднялась. Она орала, нависая над парнем, вдавливая горячие ладони в теплую поверхность стола. Пол резко подскочил. Его лицо исказилось от ненависти.

- Попав сюда ты говорила, что ненавидишь киборгов, - зло прошипел парень, готовый в любой момент броситься в драку. – А теперь защищаешь их?!

Гнев Мегу исчез. Резко, как будто его и не было. Выпрямив спину, девушка осмотрела Пола с ног до головы, отмечая то, что не заметила в порыве злости. Ее лицо скривилось от отвращения, которое Мегу не стала даже пытаться скрыть.

- Я действительно ненавижу киборгов, но еще больше я ненавижу людей, которые не видят ничего дальше собственного носа, ограниченных, как ты. Хотя нет, тебя мне, пожалуй, просто жаль, потому что ты как был слепым, так навсегда и останешься.

Она говорила спокойно, с невероятным достоинством выпрямив спину, хотя на лице было написано отвращение, а затем развернулась и широким шагом направилась к двери. Зак в восхищении смотрел девушке вслед, одновременно ужасаясь тому, насколько она похожа на своего отца. Пол не выдержал оскорбления. Он бросился вперед, пытаясь перелезть через стол и был остановлен сильной уверенной рукой Эвана, упершейся в грудь парня.

- Значит ты на ее стороне?! – зло прошипел Пол, смотря в глаза своего кумира.

- Остынь, - жестко ответил Эван, оттолкнув парня в руки Барри. Тот неуверенно поймал друга, готовый держать его, если надо, но Пол лишь отмахнулся и упал на скамейку.

- Мы присмотрим за ним, - тихо сказала Сира. Эван кивнул и побежал за Мегу. Зак тяжело выдохнул, осознав, что почти все время спора задерживал дыхание.

- Мегу! – крикнул Эван, догоняя девушку. Она шла очень быстро, уверенно чеканя шаг. Парень догнал ее только у поворота к коридору с каютами.

- Что? – быстро развернувшись, зло спросила девушка. – Скажешь, я не права? – ее лицо снова скривилось. – Ты такой же слепой, как они!

Мегу пыталась развернуться, но Эван перехватил ее плечо. Мгновенно отреагировав, девушка скинула его руку, а в следующую секунду оказалась прижата к стене.

- Да послушай, черт тебя дери! – повысив тон, неожиданно громко заговорил Эван, пытаясь унять сопротивление Мегу. Девушка замерла, чувствуя, что почти выбилась из сил – они все ушли на перепалку с Полом. – Я не сказал, что ты не права. Но скажу, что не стоит объявлять о своей симпатии к киборгам на корабле, полном фанатиков! – его тон резко сменился, стал едва слышным.

- Я не…

- Я знаю! – перебил девушку Эван, а затем, осмотревшись по сторонам, взял ее за руку, - идем.

Мегу не хотела идти в его каюту. Она вообще не хотела видеть ни одного пирата вокруг себя, но у девушки не осталось сил, чтобы отбиваться. Иллюзия нормальной жизни, где ее будут любить и уважать развеялась как дым в мгновение ока. Мегу так наслаждалась полученной популярностью, что совсем забыла: они ее не знают. Никогда не узнают. И если она решит остаться, то вечно будет хранить свои тайны, вечно будет выслушивать реплики недоразвитых юнцов о том, какие мерзкие все полукиборги. О том, что единственное, чего они достойны – это уничтожение. Мегу хотелось рвать и метать.

Эван втащил девушку в свою каюту и подождал пока захлопнется дверь. Он встал в проходе, ожидая, что Мегу попробует бежать, но она лишь прошлась по комнате, устало опустившись на кровать.

- Я ненавижу киборгов, - прошептала девушка, как будто пытаясь доказать что-то самой себе и положила голову на руки, уткнувшись локтями в колени. «Я ненавижу Росса» - добавила Мегу про себя уже в тысячный раз за всю жизнь.

- А я нет, - прошептал Эван едва слышно, и все же в тишине каюты его голос показался девушке слишком громким. Мегу резко вскинула голову. Горько улыбнувшись, парень медленно прошел к кровати, присев на корточки напротив девушки. Она смотрела на него сверху вниз и в глазах стоял вопрос.

- Я не могу назвать себя фанатиком. Я борюсь с киборгами, это так, но не считаю их высшим злом вселенной. У каждого народа найдутся темные личности и это не причина считать сам народ злым.

Мегу невольно усмехнулась.

- Значит хоть ты не считаешь меня сумасшедшей.

- Нет.

Наступила тишина. Все, что осталось от гнева внутри девушки – пустота. И усталость. У полукиборгов в этой части кластера никогда не будет спокойной жизни, а жить в центре империи Мегу никогда не сможет. Ей стоило помнить об этом. Помнить, что ее все ненавидят. Девушка попалась на крючок собственных фантазий. Больше всего в тот момент Мегу злилась на саму себя.

Эван осторожно протянул руку, коснувшись выскользнувшего из под майки девушки кругляшка с зазубренными краями.

- Что это?

Мегу взглянула вниз. Воспоминание о Томе заставило ее улыбнуться. Славный, добрый, неуклюжий Том. Как он там? Чем занимается? Мегу так давно не думала о нем, а теперь эти мысли прорвались теплым светом через холодный мрак ее сознания.

- Ключ от всех дверей, - тихо ответил девушка. Почему-то она не могла заставить себя солгать, и все же, заметив удивленное выражение лица Эвана, добавила: - просто подарок от старого друга.

Парень перевел взгляд на ее руку и так же осторожно коснулся кольца.

- И это тоже?

- Да, - Мегу не видела смысла врать. Не могла понять, куда клонит Эван. В тот момент ей казалось, он просто хочет знать. – Я никогда не забываю своих друзей.

Девушка не знала, почему сказала это. Такая простая фраза в голове проницательного человека могла полностью выдать цель ее пребывания на «Котле». Взгляд Эвана не изменился, а вот выражение лица стало каким-то задумчивым. Он как будто боролся с собой. Прошла минута тишины. Наконец, парень заговорил.

- Мне было двенадцать, когда отец ушел воевать с киборгами и не вернулся. Это случилось уже после захвата нашей планеты. Он присоединился к Коалиции или пиратам или каким-то мелким повстанцам. Я не знаю, знаю только что больше он не вернулся – умер, скорее всего, - в голосе Эвана не было ничего кроме холодного равнодушия. – Через год мать заболела. Прогноз – смерть меньше, чем через полгода. Мы были в отчаянии. Ни один врач ничего не мог посоветовать, кроме одного. – Эван умолк на мгновение, но Мегу и без того знала, что он скажет. – Кибер-технологии. Время шло. Ее состояние ухудшалось. Мы тратили деньги на поездки в другие города, в надежде, что где-то есть специалист лучше, чем все, что попадались нам до этого. Без толку. Болезнь проникала в ткани, парализуя ее тело. Мать боялась смерти. С детьми сиротами в колониях кибер-империи всегда поступали одинаково – они становились частью великой и непобедимой армии. Мать была готова на все, чтобы я мог избежать этой участи. На все. Мы собрали все средства, которые остались после отца, все, на что должны были жить и отдали врачу, пообещавшему избавить мать от болезни. Я был в кабинете, видел, как он одну за другой вкалывал ей капсулы, опираясь на зоны поражения. Вначале все шло хорошо, затем вдруг ее кожа, частями, стала изменяться. Словно откуда-то изнутри начал проступать металлический слой. Он не покрыл все ее тело – нано-роботов не хватило, но с тех пор мать могла носить только полностью закрытую одежду, скрывая уродство. И все же она была жива. И здорова. Мы вернулись домой. Мне пришлось много работать, забросив обучение в школе – вдвоем мы кое-как тянули оплату счетов и покупку еды.

В душу Мегу закрались подозрения о том, что было дальше, но девушка не стала торопить события, ожидая, когда Эван продолжит рассказ. Для нее много значило то, что он решился открыть часть своего прошлого. Несомненно, важную и тяжелую часть.

- Однажды я увидел, как мать проводит ножом по руке. Я испугался, бросился вперед, выбил лезвие из ее рук, но в ее глазах увидел только удивление и страх. В них не было безумия. Она сказала, что ничего не чувствует. Не только там, где среди кожи проступал металл, а везде. Видимо нано-роботы повредили нервы, точнее, заменили их. Она знала, что должна ощущать при прикосновении и не чувствовала это. Мать оказалась заперта в клетке собственного сознания, помнящая об эмоциях и неспособная их испытывать. Она была в ужасе. Я знал, что нужно сделать, хотя не был уверен в правильности такого поступка, и все же, смотря на ее страдания, я не мог поступить иначе. Я отправился к тому доктору, попросил его избавить мать от эмоций. Врач назвал невозможную цену. Прошло несколько месяцев, прежде чем мы, голодая и просрочивая платежи, смогли ее собрать. Во второй раз он не пустил меня в кабинет. Сказал ждать за дверью. Я ждал. Час. Два. Три. Из-за двери не доносилось не звука. Мне было страшно. Я попытался позвать дока, но тот не откликнулся. Тогда я решился зайти в кабинет. Врача там не оказалось. Мать лежала на столе, такая же, какой была, но без сознания. Деньги и вещи доктора исчезли. Мне хотелось выть от отчаяния. Когда мать пришла в себя, то рассказала, как все было. Перед тем, как вырубить ее, док признался, что он не мог ничего сделать. Ее эмоции невозможно было отключить. Мне было четырнадцать, почти пятнадцать. Ни денег, ни еды, ни жилья, ни нормальной матери. Я отчаялся. Был зол на весь мир. Жизнь превратилась в ад всего за пару мгновений. У отца было спрятано оружие. Он показал мне, прежде, чем улетел. Мы продали все, что было в доме, сбежали от арендаторов и отправились на поиски специалиста. Настоящего. Мы бежали на соседнюю планету. Я врывался в медицинские клиники одну за другой, угрожая пистолетом всем, кто там был, пытаясь добиться хоть какого-то результата. Наконец, один из врачей согласился помочь. Помочь безвозмездно. Он подключил что-то к маминой голове, посмотрел на монитор… Я никогда не забуду выражения его лица. Он нахмурился и удивился. Так удивился, а потом повернулся ко мне и сказал, что ничем не может помочь. Дело было не в том, что врачам не хватало навыков, а в том что эмоции матери нельзя было отключить никаким способом. Тот человек, первый врач, он что-то сделал неправильно, неправильно ввел нано-роботов… Док отпустил нас и даже не сдал властям. Я зарабатывал грабежом и драками. Мы жили на улице. Однажды мать сказала, что хочет умереть. Я тогда решил, что сам во всем виноват. Не стоило бросаться из крайности в крайность, не стоило сбегать, но дело было в ее эмоциях. Она не могла так жить. Просто не могла. Она стояла передо мной на коленях и умоляла убить ее.

На мгновение в холодных глазах Эвана появилась искра эмоций, и тут же погасла, так что Мегу даже не была уверена, что это не игра света.

- Она была первым киборгом, которого я убил. Я приставил пистолет к ее голове. Она смотрела на меня и продолжала умолять, как будто даже забыла, что я ее сын. А может она забыла. Может, настолько сошла с ума, что не понимала, что делает. Я жил ради нее, а после… все как-то потеряло смысл. Я дрался с киборгами, которые пытались меня арестовать и побеждал. Я дрался с людьми, чтобы забрать их деньги. В конце концов, спустя два года, я вдруг вспомнил, с чего все началось. С того врача. Мне было семнадцать. У меня были деньги, оружие, сила и известность, по крайней мере на дне мира. Я сел на ближайший корабль, вернулся на родную планету. Он был там. Тоже вернулся, хотя и раньше. Думал, мы сбежали, исчезли навсегда, может быть сдохли. Выражения его лица в тот момент, когда он узнал во мне несчастного четырнадцатилетнего мальчишку, который вымаливал спасение матери, предлагая все, что имел, было бесценно. Я не убил его сразу. Я похитил его, ввел нано-роботов и держал в подвале, наблюдая, как он медленно сходит с ума, оказавшись в клетке собственного сознания. Я довел его до безумия и оставил там умирать. Не хотелось тратить патроны… я бежал от киборгов, убив парочку по дороге, когда наткнулся на Люка. Он помог мне справиться с преследователями, потом посмотрел на меня и предложил присоединиться к пиратам. В моей жизни снова появился смысл. Я не люблю киборгов, но куда сильнее ненавижу людей, которые используют кибер-технологии даже не зная, что делают.

Эван умолк. Тишина, наступившая в каюте, оглушала. Мегу уже не замечала шума двигателей, успев привыкнуть к нему, как люди привыкают к стуку собственного сердца. Девушка хотела обнять Эвана, утешить его, но парень вовсе не выглядел расстроенным. Он смотрел на нее, пронзая своими ледяными глазами, не показывавшими ни боли, ни страдания. Мегу это пугало. Пугало куда больше, чем семь Ящериц, вторгшихся на корабль.

- Я должна кое-что спросить, - наконец выговорила девушка, неуверенно сцепив перед собой пальцы в замок. Эван проследил за этим жестом и вернулся к ее лицу.

- Ты сказал, что видел всю операцию. В самом начале, первую капсулу с таким красненьким ободком доктор приставил к голове твоей матери?

Эван задумчиво отвел глаза, вспоминая события давних лет.

- Нет, - нахмурившись, ответил парень. – Нет, он сразу поставил несколько капсул по всему ее телу.

Мегу скривилась, сжав пальцы.

- Дилетант.

Эван вопросительно взглянул на девушку, но ей потребовалось время, чтобы унять злость. Глубоко вздохнув, Мегу успокоилась.

- Ты знаешь, кто такие механоиды?

- Разновидность роботов?

Эван не знал. Еще раз вздохнув, Мегу рассказала ему все, что сама знала о разнице между киборгами и механоидами, мысленно поблагодарив доктора Росса за уроки.

- Эмоции отключаются с помощью модуля. Он же управляет передвижениями нано-роботов в теле, не позволяя им, например, заменять кожу, если пациент не хочет этого. Скорее всего, у того врача просто не было капсул с модулями, или он не умел ими пользоваться, а после ввести модуль было уже никак – особенно если нано-роботы изменили ее череп. Мне жаль, Эван. Твоя мать не была киборгом, но это слабое утешение, учитывая то, кем она была на самом деле.

В голове девушки всплыло лицо Алана. Жив ли он? Мегу боялась даже подумать, что нет. Где они с Тео сейчас? Строит ли MCB новую «Омелу», будут ли они работать на ней или найдут другой способ существования?

Проверив время по модулю, девушка встала и направилась к двери. Неожиданно Эван схватил ее за руку.

- Не уходи.

Было что-то в его лице. Мольба или предупреждение?

- Если ты думал вызвать откровенность за откровенность, то выбрал не того собеседника, - несколько грубее, чем ожидала, сказала девушка. Мегу не хотела оставаться. Боялась, что это будет значить больше, чем она готова была позволить.

Неожиданно в лице Эвана мелькнула злость. С силой рванув девушку на себя, он в последний момент оттолкнул ее. Мегу даже не поняла, что произошло, как вдруг оказалась на кровати, придавленная весом пирата.

- Я и не прошу ничего говорить, - тихо прорычал он и впился в ее губы. Безумие. Все то же, что раз за разом охватывало ее, когда Эван был рядом, вновь встало у руля. Мегу рванулась, но лишь за тем, чтобы запустить пальцы в волосы парня, сильнее прижимая его к себе. Все мысли вылетели из ее головы. Все тяжелые эмоции, грузом лежавшие на душе, растворились где-то в глубинах сознания. Одежда полетела на пол, неровными грудами скапливаясь у кровати. Температура в каюте поднялась. Их бой. Их вечное сражение началось снова. И снова закончилось поражением обоих.

Уже засыпая, Мегу приоткрыла глаза и в тусклом свете ночника увидела то, что заставило ее сердце тоскливо сжаться. Черная полоска металла ярко выделялась на фоне молочно-белой кожи девушки. Вечное напоминание о том, что она должа сделать. О том, зачем она на «Котле». Самым ужасным для Мегу стало то, что ей нравилась команда пиратов. Веселые, дружелюбные, полные надежд и стремлений. Они делали то, что хотели, брали от жизни все, что могли. В их глазах «Омела» была предателем, вставшим на сторону киборгов, для них команда MCB являлась злом. Сжав руку в кулак, Мегу так и не смогла спрятать от глаз кольцо Тео и всю оставшуюся ночь мысленно возвращалась к друзьям, о которых теперь ничего не знала. Девушка могла лишь надеяться, что Алан выжил, что Тео нашел доктора Росса. Знает ли Росс, что она жива? Неожиданно в сердце Мегу хлынула волна жалости к опекуну. Ненависть в ней боролась с благодарностью.

Той ночью девушка так и не смогла уснуть. Дождавшись, пока выровнялось дыхание Эвана, она осторожно выбралась из под одеяла, тихо надела майку с брюками и выскользнула из каюты. Внимательные ледяные глаза проводили Мегу до двери…

*Космическое пространство.*

*Сорок седьмой день среди пиратов. Раннее утро.*

Мегу не спалось. Казалось, она избавилась от этого наваждения, но бессонница снова вернулась. Девушка бездумно анализировала прошедшие пять дней. Все только больше и больше запутывалось, а Мегу не знала, что делать. Дрок планировал налет, выбирал место. Обсуждая нападение на очередной торговый корабль, пираты буквально гудели от возбуждения, а Мегу вдруг стало тошно. Она помнила неровно разрезанный бок «Омелы», хаос и ужас на лицах друзей. В тот момент, стоя на самой окраине большой компании, девушка вдруг поняла, что не сможет стать захватчицей. Тогда, больше месяца назад ее желание было спонтанным, необдуманным. Сейчас Мегу поняла, но возвращаться оказалось поздно. От такого звания не отказываются. В глазах всей команды она из героини превратиться в трусиху. Девушка много дралась, редко боялась, но правда в том, что ее сердце билось в ужасе при виде киборгов. И продолжало выбивать этот же ритм, при мыслях о набеге.

За три дня после ссоры с Полом, Мегу поняла, что наживать врага в лице этого мальчишки было неразумно. Как брат Дрока, он имел на капитана неплохое влияние, его знали по всему кораблю и любили со всеми его странностями, к тому же в большинстве своем все пираты были фанатиками. За три дня Пол полностью оккупировав единственного человека кроме Зака, который поддерживал ее мнение. Парень носился с Эваном везде, куда бы тот ни шел, и что самое главное – для всех на корабле это было в порядке нормы. Раньше Пол часто таскался за Эваном, однако Мегу, появившись на корабле, сменила список приоритетов голубоглазого пирата. После ссоры Пол стал наверстывать упущенное. Мегу не хотела его видеть и тем самым обрекла себя на полное отсутствие Эвана в жизни. Девушка злилась и ругалась, до тех пор, пока Зак вдруг не выставил ее из кабинета, заявив, что либо она сделать что-то с этой ситуацией, либо возьмет себя в руки.

На третий день войны, глубоко вздохнув, Мегу зашла в отсек связи. У нее было время, чтобы подумать, вспомнить все, что когда-либо говорил Пол, а говорил он много. Наконец, девушка нашла способ вернуть расположение молодого пирата, хотя для этого пришлось переступить через себя. «Важнее вернуть расположение капитана» - мысленно добавила Мегу и направилась на встречу. Эван слегка удивился, судя по вскинувшимся вверх бровям. Глаза, как две сосульки. Девушка вздрогнула от мысли, что было бы, если бы этот человек был ее врагом. Пол хмуро смотрел на Мегу, не зная чего ожидать. Глубоко вздохнув, девушка заставила себя не выдавливать слова, что давалось с большим трудом. Она помнила, что Полу пятнадцать. Еще год его не будут пускать на арену. Мегу и сама бы его туда не пустила, однако это был тот единственный рычаг давления, который у нее имелся. Пол ничего не расскажет Дроку, а значит ее не вышвырнут с корабля за драку с малолеткой. Нет. За дуэль.

- У нас разные точки зрения, а корабль маленький. Такие разногласия проще всего решать единственным верным способом. Насилием, - сказала тогда Мегу и бросила быстрый, удивленный взгляд на усмехнувшегося Эвана, но парень видно, подумал о чем-то своем. Пол скрестил руки на груди.

- Ты прекрасно знаешь, что в драке с тобой у меня нет шансов, - мрачно сказал парнишка и в тот момент очень напомнил девушке капитана.

- И это тебя остановит? – как можно высокомернее спросила Мегу, все ближе подталкивая Пола к ответу, который был нужен ей. Мальчишка метнул взгляд на Эвана, как будто искал разрешения, но лицо пирата оставалось безразличным. Наконец, поджав губы, Пол вытянул руку вперед. Мегу пожала ее. После они назначили время.

Позже, валясь в кровати и вспоминая тот бой, девушка подумала, что это было одно из самых разумных ее решений. Пол не мог отказаться, не при Эване – ему бы не позволила гордость. Боем Мегу хотела показать, что она ценит парнишку, как члена команды, невзирая на его точку зрения. Только честным боем можно было показать, что она воспринимает его серьезно. Мегу нельзя было сдерживаться, поэтому перед дракой девушка запретила модулю приказывать телу. С Полом она дралась, как обычный человек, и хотя даже как человек она превосходила его в силе и ловкости, парень смог продержаться куда дольше, чем в поединке с Эваном, и, даже проиграв, был более чем доволен. В ту ночь Эван несколько раз в доступной форме показал, как он восхищен ее сообразительностью. Эти воспоминания вызвали у Мегу плутоватую усмешку.

На следующий день после боя, Дрок заявил, что скоро «Котел» совершит новый налет. Они слишком долго держались в стороне. Так он сказал. Все рассмеялись. Все, кроме Мегу, напряженно слушавшей капитана и вдруг осознавшей собственную слабость. Члены команды заметили, как разрядилась атмосфера между Мегу и Полом. Парнишка не возносил ее, как Эвана, однако относился очень уважительно. О причинах таких перемен знали только трое. Барри допытывался у Пола, Сира у Мегу, Люк у Эвана, но все трое молчали. Не ради сохранения интриги, а ради сохранения своих рабочих мест.

Весь вечер Мегу провела в раздумьях, а когда пришло время сна, она вдруг поняла, что не может остановиться. Сира мерно дышала на койке снизу - Люк был занят с капитаном большую часть ночи. Мысли девушки лениво перемещались в голове. Нападение. Захватчики. Бако. Неожиданная догадка пронзила сознание Мегу, как молния. Девушка даже открыла глаза, впившись в потолок в темноте комнаты. Это ведь решение всех ее проблем! Бако точно будет участвовать в захвате. Она уже спасала его во время нападения киборгов, так что никаких подозрений не возникнет. Нужно только оказаться с ним в одной группе, а потом, под хаос и шум убить. Бако будет считаться погибшим во время налета. Позже Дрок захочет продать все, что они украдут, а для этого необходимо сделать остановку на планете. И Мегу сбежит.

От облегчения девушка выдохнула и улыбнулась. Наконец-то. Никогда еще Мегу не была так близка к достижению цели. На мгновение девушке стало горько – ей нравилась команда «Котла», она так привязалась к Заку и Эвану, и Сира никогда не простит ей побега, она только наладила отношения с Полом…

Мотнув головой, Мегу изо всех сил сжала веки, зажмурившись. Нет, она не может остаться. Любое неверное слово или действие выдаст ее с головой – чего стоит одна только ссора с Полом. Девушка ведь буквально пересказала ему историю своей жизни! Нет. Даже если бы Мегу была точно уверена, что Эван примет правду о ней, на корабле еще оставалось пятьдесят фанатиков. «Забудь», - мысленно сказала себе девушка. – «Для тебя всегда это было невозможно. Это с самого начала был только ознакомительный визит».

Странный стук отвлек Мегу от невеселых мыслей. Вздрогнув, девушка открыла глаза. Снова стук. Не в дверь, нет, и не так, как стучат люди. Это было скорее похоже на бой капель по стеклам во время дождя. Очень большого дождя, в каюте, где не было окон… Неожиданно корабль накренился. Вскрикнув, Мегу вцепилась в край кровати, через который чуть не перелетела. Сира оказалась на полу. Следующий толчок отбросил не проснувшуюся до конца подругу обратно к кровати и с силой ударил по голове. Мегу спрыгнула со второго яруса, еле устояв на ногах, когда «Котел» начал слишком резко маневрировать, словно уворачиваясь от чего-то. Сира была в сознании и, застонав от боли, потирала шишку на лбу.

- Что, черт возьми, происходит? – высушенным после сна горлом, пробормотала девушка, оглянувшись на подругу. В глазах Мегу она увидела то же недоумение, что испытывала сама. Сильный удар дернул корабль куда-то вправо и подруги, с криком, полетели к стене напротив двери. Мегу только чудом удержалась на ногах, Сира тщетно пыталась подняться.

- Это похоже на… - начала девушка, а в следующее мгновение включилась сирена.

- Буря, - помертвевшими губами прошептала Сира и, подорвавшись, полетела к двери, преодолевая сопротивление силы притяжения. Корабль продолжал путь, все еще накренившись на один бок и только кровати, привинченные к стене, не двигались в общем хаосе. Новый удар застиг девушек у самой двери, буквально выпихнув их в коридор.

- Я найду Люка, - крикнула Сира сквозь рев сирены.

- А я Зака!

Подруги разделились. Корабль рвало на части. Его кружило и метало из стороны в сторону, так, что можно было в любой момент оказаться вначале у стены, а потом у потолка. Мегу упорно двигалась вперед, стараясь держаться при каждом новом ударе. В кабинете дока было темно и пусто. Свет по всему «Котлу» мигал с неравной периодичностью, как в плохом фильме ужасов. Удар. Мегу вцепилась в дверной косяк, сломав пару ногтей и до крови ободрав подушечки пальцев, но удержалась от падения. Зак еще спал. Все еще спали. Буря настигла «Котел» в самый неподходящий момент. По шатающемуся полу, Мегу бросилась к столу дока. Связь не работала. Выругавшись, девушка побежала к каюте Эвана. На нее налетали пираты. Одних приносила буря, другие сами едва справлялись в непривычных условиях. Мегу вдруг поняла, что этот корабль никогда не попадал в шторм. Что ж, она тоже не попадала.

Каюта оказалась пустой. Краем глаза девушка заметила, что кровать застелена, а значит, Эвана не выкинуло из нее под действием бури. «Он работал всю ночь» - тут же пришла мысль в голову Мегу. Мысль, заставившая ее рвануть к нужному отсеку. Связь могла пропасть еще ночью или вечером. Эван занимался проблемой, но если дело было в буре, то он не мог знать, что не так. По коридору разнеслось страшное это – что-то с грохотом повалилось, раздались крики. Замерев, Мегу зажмурилась, принимая решение. «Ты ассистентка врача, а не связиста» - сказал внутренний голос и девушка, скрепя сердце, послушалась его. Резко развернувшись, Мегу побежала в сторону, откуда раздавались крики. Такими темпами бурю «Котлу» не пережить. Если корабль срочно не покинет опасную зону, то не нечему будет ее покидать!

Девушка влетела в коридор и замерла в ужасе. Отвалившаяся часть арки упала и загородила проход. Рядом лежали двое раненных. Еще одна рука виднелась из-под арки, вокруг нее медленно образовывалась лужа крови. «Четырнадцать смертей», - с содроганием подумала Мегу. – «Четырнадцать, всего за месяц!». Девушка подскочила к ближайшему пирату, упав на колени прежде, чем очередной удар повалил бы ее. «Котел» дернуло вправо и раненный полетел прямо на Мегу, продолжая прижимать к груди раненную руку. Девушка неожиданно поняла, что у нее с собой ничего нет, даже детского пластыря!

Зарычав, Мегу схватила ворот футболки мужчины и с силой потянула на себя. Звук рвущейся ткани полностью поглотил шум сирены и крики пиратов.

- Рана не сильная, - быстро заговорила девушка, пытаясь отвлечь мужчину от боли, хотя тот лишь кривился и молчал. – Я перевяжу и двинешься дальше.

Неожиданно пират усмехнулся.

- Что ж ты мою рвешь?

Мегу не сразу поняла, а когда поняла рассмеялась.

- На мне одежды не хватит вас всех перевязывать! – шутливо возмутилась девушка, радуясь, что у мужчины есть силы шутить. На его голове она заметила еще одну рану, но кровь там уже запеклась, так что скорее всего это был результат одного из первых ударов бури.

Бросив взгляд на второго пирата, Мегу поняла, что это женщина. Подбежав к ней, девушка присела на корточки, пытаясь добиться реакции, но женщина изо всех сил сжимала окровавленную руку, торчащую из-под арки и ничего не говорила.

- Карен! – крикнул пират с перевязанной рукой. – Карен он мертв, идем!

Он попытался оттащить ее, но женщина закричала и забилась в истерике. Среди всхлипов и невнятного бормотания Мегу смогла различить только: «Он оттолкнул меня». Карен билась в руках пирата, а у Мегу не было ни времени не желания наблюдать за драмой. «Четырнадцать» - повторила про себя девушка и направилась обратно к кабинету дока. Там разверзся ад. Казалось, еще мгновение назад здесь было тихо и пусто, а теперь на полу и кушетках лежали раненые, которых приносили со всего корабля. Зак бегал от одного пирата к другому, быстро выявляя, кому помощь нужна немедленно, а кто может потерпеть лишние пять минут.

- Наконец-то! – заметив Мегу, закричал док. Это было равносильно приказу и девушка мгновенно бросилась его выполнять. Пока она бегала между раненными, Зак распихивал по карманам шприцы и бинты, готовясь пройти по кораблю. «Котел» с силой тряхнуло и Барри, готовый влететь в открытые двери кабинета, с криком пропал где-то в коридоре. Мегу с Заком успели испуганно переглянуться, но парнишка вскоре снова появился, весь в синяках и ужасно запыхавшийся.

- Мы потерялись, пытаемся вылететь, но корабль так швыряет, что уже непонятно, где начало, а где конец облака бури, - быстро заговорил Барри. – Нижняя палуба более менее цела, а вот на верхней настоящий ад. Корабль сжало, как мягкую булочку. Некоторые осеки продавило в нижние. Больше всего пострадали с девятого по одиннадцатый. Провал растет и там, думаю, больше всего пострадавших.

«С девятого по одиннадцатый» - мгновенно пронеслось в голове Мегу, а затем в ее мыслях возникло всего одно слово: «Эван!». Именно в тот момент Зак бросил взгляд в сторону девушки, словно прочтя ее мысли, но было поздно. Мегу метнулась к двери, отпихнув Барри. Зак кричал что-то ей вслед. Девушка не могла разобрать слова за воем сирены и эхом отдававшегося в ушах биения сердца. Она летела вперед, не разбирая дороги, перепрыгивала через поваленные обломки корабля, прижималась к стенам во время ударов и ловко маневрировала между пиратами, бегущими навстречу. Намного более ловко, чем маневрировал сам «Котел», проносясь через бурю. Отсек связи оказался открыт. Внутри все было завалено кусками стен, проломивших потолок и разлетевшихся по всему осеку. Мегу обливалась потом от жары и ужаса. Где-то под этими обломками мог оказаться Эван.

- Кто-нибудь! – послышался вдруг знакомый голос. Мегу рванула в ту сторону и заметила дыру в стене, похожую на вентиляционную шахту, но чуть больше. Она находилась не под потолком, а всего в метре от пола. Наклонившись, Мегу закричала что было сил:

- Есть кто живой?!

Эхо пронесло ее голос по всем ответвлением и еще не успело затихнуть, как в ответ раздался крик:

- Мы застряли!

Кричал Эван, а кто «мы» Мегу уже не стала выяснять. Она просто полезла внутрь, стараясь не думать о том, какой тесной и узкой вдруг показалась шахта, и что в любой момент сверху может упасть кусок корабля, закрыв их здесь навсегда. Без связи. Без возможности выбраться… «Зак знает, что я здесь» - успокаивала себя девушка, но сердце от этого тише биться не стало. Неожиданно шахта расширилась до небольшого прямоугольного помещения, где, при желании, можно было сесть на корточки. С потолка свисали провода, прорезанные балками из верхнего отсека. Эван лежал на животе. Его нога застряла где-то в дальнем конце помещения, где пересекалось несколько обломков, проломивших потолок. Лицо парня было измазано какой-то синей жидкостью, а руки – кровью Пола. Мальчишка лежал рядом, без сознания, с здоровой рваной раной на боку и, судя по положению ног, с вывихом или даже переломом. Рана Пола была замазана чем-то синим и, на удивление, не кровоточила.

- Что там снаружи? – сдавленно прохрипел Эван. В узком помещении и без того было душно, а теперь вообще стало нечем дышать.

- Ад, но выбраться можно. И нужно, пока тут все не завалило. Барри сказал корабль продолжает продавливать. Еще немного и верхние отсеки полностью уничтожат нижние, - быстро заговорила Мегу, стараясь оценить повреждения Эвана и его способность перемещаться. У нее не было времени думать о синем веществе, корочками покрывавшем лицо и некоторые царапины парня.

- Я попробую вытащить твою ногу. Полезешь первым, потом попробуем перетащить за тобой Пола, - на локтях проползая мимо Эвана, продолжала говорить Мегу. Девушка чувствовала, как дрожит ее голос и ничего не могла с этим поделать. Пират кивнул, переключив внимание на Пола. Парнишка все еще был без сознания, а Эван оказался в ситуации, где он не мог выдернуть ногу и не мог развернуться так, чтобы разобраться с ловушкой. Мегу стала его руками. Добравшись до завала, она скривилась, осознав, что дело плохо. Балки крепко держали щиколотку парня, а в результате его попыток высвободиться, нижняя железка прорезала сильную рану на икре и она же ее закрыла. Если освободить ногу, тут же захлещет кровь, а Мегу нечем было ее остановить.

Неожиданно в голове девушки что-то щелкнуло. Вокруг раны на ноге уже образовалась синяя корочка. Такая же, как и синяя жидкость, заполнившая царапины Эвана. Синяя. Синяя кровь. Все вдруг встало на места. Сжав зубы, Мегу потянула вперед руки, пытаясь сдвинуть балки так, чтобы Эван смог вытащить ногу. Сил не хватало. Обернувшись, Мегу заметила кусок металла и крикнула пирату. Кое-как Эван передал ей орудие. Девушка продолжила работу. Сердце билось у нее в ушах, кровь с бешеной скоростью носилась по венам. Майка Мегу вымокла, как будто она забралась в ней в ванную. Мокрые волосы прилипли к голове, по лицу струился пот. Дышать становилось все труднее. Девушку начала охватывать паника. И тут, под действием рычага, одна из балок сдвинулась.

- Давай! – закричала Мегу, но Эван, уже почувствовавший свободу, резко дернулся вперед, вытащив ногу. В то же мгновение весь тот угол обрушился через потолок. Мегу едва успела сдать назад, спрятав под себя руки, которые чуть не оторвало. Девушка закашлялась от поднявшейся металлической пыли.

- Ты в порядке? – послышался оклик Эвана.

- Да, - выдохнула Мегу. Она чувствовала, как трясло корабль, но в замкнутом помещении их не могло мотать друг на друга так, как в открытых коридорах. Страх вновь пронзил Мегу от пальцев до корней волос. Тяжело дыша, она попыталась развернуться и поняла, что не может. Свалившийся на них угол ограничил пространство.

- Выползай! – закричала Мегу. – Выползай, а я помогу Полу и передам его тебе!

Пират не стал спорить. Она чувствовала, как движется его тело рядом. Место освободилось. Мегу смогла развернуться как раз в тот момент, когда Эван пополз в шахту. Сердце девушки замерло от ужаса, но медлить было нельзя. Провода, свисавшие с потолка сильно мешали. Из-за них можно было передвигаться только ползком. Пол все не приходил в сознание и это было дурным знаком. Мегу проверила ногу парня, но та была всего лишь вывихнута. Вздохнув с облегчением, девушка стала бить пирата по щекам. Шахта слишком узкая и даже она не смогла бы тащить его рядом с собой. Пол должен сделать это сам.

После очередного удара Пол застонал и приоткрыл глаза.

- Мегу? – закричал Эван из конца шахты.

- Я сейчас отправлю его к тебе! – закричала в ответ девушка. Пол зажмурился от громких звуков вокруг, но Мегу заставила его не отключаться.

- Давай! Нужно поспешить. Ползи вперед! – говорила она, помогая парнишке добраться до шахты. Осознание, что ее жизнь зависит от того, насколько ему хватит сил, воли и скорости проползи по шахте, заставляло девушку сжаться от ужаса. К горлу подкатил тошнотворный комок. Все вокруг скрипело и шатало. Сирена продолжала орать, но ее шум слышался откуда-то издалека.

Мегу ползла рядом с полом.

- Берегись! – закричала девушка, увидев, как деформировался потолок, а затем бросилась поверх парня, закрывая его от угрозы. Мегу вскрикнула - упавшая вниз балка разрезала ей левое предплечье.

- Ползи дальше! – приказала девушка, приподнявшись над Полом, чтобы дать ему возможность двигаться, хотя рука, дрожавшая и истекавшая кровью едва способна была выдерживать подобное напряжение. Ноги парня скрылись в шахте и Мегу упала, судорожно соображая. Кровь била фонтаном. Неожиданно вспомнив о чем-то важном, девушка поспешно развернулась и сделала несколько неровных, дерганых движений в сторону завала в углу. Там все еще была лужа синей жидкости, успевшая покрыться пленкой, но не затвердеть. Не думая, как это на ней скажется, Мегу опустила руку раной вниз, замазав порез кровью Эвана. Горячая кровь застывает быстро, а вот та, что вытекла некоторое время назад – медленнее. Девушка не могла ждать. Развернувшись, она поползла обратно, замечая, как прогибается потолок над головой. Еще мгновение и ее раздавит. Пол был уже близок к выходу. Несмотря на раны, боль и вывих, парнишка двигался быстро. Мегу двинулась следом. Рука кровоточила меньше, покрываясь пленкой и все же кровоточила. Каждую попадавшуюся по дороге каплю крови Эвана девушка мазала на рану, но, большинство из них уже покрылись коркой и были бесполезны. Пол выполз. Мегу видела, как исчезли его ноги и в проеме стало светлее. Она была уже у шахты.

- Мегу? – крикнул Эван. Девушка видела его обеспокоенное лицо с той стороны длинного узкого коридора.

- Вытащи Пола! Ему нужен док! Вытащи его, я справлюсь! – закричала Мегу, перебирая руками, что вдруг стало намного тяжелее из-за боли. Она уже заползла в шахту. Эван поднял Пола на руки и понес в сторону коридора. Потолок в маленьком помещении в глубине шахты все больше прогибался. Сердце Мегу билось в ужасе. Она сделала один, последний рывок, целиком забираясь в шахту.

Потолок обрушился.

Мегу закричала.

*Космическое пространство.*

*Сорок седьмой день среди пиратов. Утро.*

Эван услышал крик и замер в ужасе. Неконтролируемая волна страха захватила его с головой, заставив резко повернуть голову в сторону шахты. Он был уже у двери, все вокруг трещало и ломалось, корабль мотало из стороны в сторону так, что парень и представить не мог – ведь он с самого начала бури застрял в шахте. Эван соображал быстро. Несмотря на то, что рана Пола почти не кровоточит, неизвестно какие еще внутренние повреждения он получил при ударе, когда «Котел» только попал в бурю. Мегу замолкла. Она может быть в опасности, а может быть мертва. Вернувшись, он может потерять Пола, и это оправдано, если девушка в порядке, а если она умерла, то это бессмысленная жертва.

Эван не мог рисковать. Холодная, разумная часть сознания взяла верх. Парень побежал по коридору, насколько хватало сил. Он буквально чувствовал, как трескалась корочка на ноге, в месте, где двигались мышцы. Еще немного и Эван сам упадет, истекая кровью. И все же, сжав зубы, парень продолжал бежать. При очередном ударе его с силой вжало в стену. Пират едва успел развернуться так, чтобы удар пришелся на спину и не повредил ноги Пола. Парнишка снова отключился, еще в тот момент, когда вылез из шахты. Это беспокоило Эвана. Наконец впереди стал виден открытый дверной проем кабинета дока. Парень даже не заметил, как пролетел лестницу и несколько поворотов.

Увидев их, Зак быстро закончил с перевязкой и освободил койку.

- Где Мегу? – спросил док, начиная осмотр Пола, но Эван уже побежал назад, не замечая боли в ноге. Дыхание судорожно вырывалось из легких, горло жгло, как и ребра, хотя Эван был уверен, что они не сломаны. Новый удар сбил парня с шага. Он помнил, как полетел к стене. Дальше – темнота…

Кто-то с силой ударил его по щеке. Резко открыв глаза, Эван поморщился от боли.

- Широ? – прохрипел парень, не до конца придя в себя.

- Ты в порядке? – присев рядом, обеспокоенно спросил мужчина.

Эван попытался подняться. Куда он шел? Воспоминание мелькнуло подобно молнии. Мегу! Как долго он был без сознания? Цепляясь за стену, парень попытался встать, но в итоге ему понадобилась помощь Широ. Корабль почти перестало качать. «Котел» пытался покинуть облако бури.

- Мегу! – прохрипел Эван, схватив мужчину за плечо, и побежал вперед. Широ бросился за ним, хотя не был уверен, что именно этого и хотел друг. Они быстро долетели до отдела связи. Он оказался почти целиком завален. Эван пробирался через спутанный лабиринт неровно лежащих балок, молясь, чтобы не было слишком поздно.

Мегу лежала на животе, вытянув вперед правую руку. Левая лежала где-то под боком и девушка не была уверена, держится ли еще на ране корка из крови Эвана. Одежда и волосы Мегу настолько пропитались потом, что по ощущениям она бы ни за что не отличила кровь от воды. Боли не было. Правая нога, согнутая в колене, почти дотягивалась до живота. Левая… Мегу не знала, что с ней. Когда потолок обрушился, в одно мгновение девушка почувствовала такую ослепляющую вспышку боли, что казалось – она вот-вот умрет. Мегу закричала. Она кричала до хрипоты, а когда смолкла, то поняла, что рыдает. Рыдает, глотая слезы, катившиеся по мокрому от пота лицу. Боли Мегу не чувствовала. Одно только осознание этого говорило: дело плохо. Болевой шок – страшная вещь. Девушка понимала это и ей было страшно. Так страшно. Она тянулась вперед и не могла, понимая, что застряла. Потолок обрушился в последний момент, придавив ее левую икру. Мегу не хватило всего мгновения, чтобы полностью оказаться в шахте. Мысли девушки метнулись к моменту, когда она потратила драгоценные секунды, замазывая рану синей кровью. Тогда Мегу так испугалась, ее так трясло от боли и ужаса. Теперь ее трясло еще сильнее.

Эван не вернулся. Девушка была почти уверена, что он слышал ее крик. Сердце спорило с разумом. Рациональной частью сознания Мегу знала: пират поступил верно. Это было логичное решение, к тому же с учетом его природы, которую она теперь понимала как-никогда хорошо. Синяя кровь. Это все объясняло. Объясняло намного лучше, чем мысль, что он закрылся в себе после смерти матери. Закрывать было просто нечего…

Мысли об Эване отвлекли Мегу от мыслей о смерти. Черная пелена упала на глаза и девушка, сама того не заметив, отключилась. Сознание возвращалось урывками.

Голос. Знакомый голос. Мегу пыталась открыть глаза и не могла. Приподняв руку, она потянулась вперед и тут же снова отключилась.

Голоса. Много голосов. Девушка разбирала отдельные слова, силой заставляя мозг работать, но он никак не мог превратить их в предложения.

- …отрезать!

- …я…спасти…

- …нечего спасать!

Последний оклик прозвучал особенно громко. Эван. Она узнала Эвана. И отключилась.

Внезапный поток боли вырвал крик из горла Мегу. Она рванулась и поняла, что прижата сверху чем-то тяжелым. От страха у девушки окончательно помутился рассудок. Она пыталась выбраться и не могла. Боль накатывала волна за волной пока Мегу, истратив силы, не отключилась.

Она приходила в сознание еще несколько раз, даже приоткрывала глаза. То, что она увидела заставило желудок девушки взбунтоваться.

- Поверните ее, поверните! – закричал Зак, а в следующее мгновение Мегу вырвало. Куда – она не знала. Сознание затопила тьма.

Ее несли. Неудобная поверхность, на которой девушка лежала, раскачивалась под спиной. Остановка. Мегу пыталась открыть глаза, но смогла лишь чуть-чуть приподнять веки. В голове вспыхнуло воспоминание о том, что она видела при последнем пробуждении. Закашлявшись, девушка перегнулась через край, но в желудке не осталось даже воды. Желтая слюна капнула с губ Мегу на пол, оставляя во рту тошнотворный вкус.

- Выйдете все! – неожиданно громко и резко приказал Зак. Девушка зажмурилась. Почему так громко? Она совсем мне заметила, как перестала выть сирена. Сколько прошло времени? Где она? Зашумели голоса, затопали несколько пар ног. Мегу, наконец, смогла взглянуть на дока, заплаканными, красными и невидящими глазами.

- Слушай, Мегу, дело плохо, - быстро заговорил Зак неожиданно тихо, склонившись над девушкой так, что чувствовал ее дыхание. В тот момент его это совсем не волновало. Левая икра Мегу превратилось в кровавое месиво тканей и костей, раздробленных так мелко, что обычному человеку их ни за что не восстановить. Обычному человеку пришлось бы отрезать ногу.

- Ты знаешь, что у меня есть нано-роботы, - успокоительно поглаживая девушку по голове и следя, чтобы она не отключилась, быстро заговорил Зак. – Я могу все исправить. Ты так и так будешь ходить, но наши протезы не предназначены для таких ранений. Ногу придется отрезать. Нано-роботы позволят заживить ее без таких жертв, но я не могу сделать этого без твоего разрешения.

- Нет, - мотнув головой, прошептала Мегу едва слышно, почувствовав, как катятся по щекам горячие слезы. «Нет. Только не снова» - молилась девушка, с ужасом осознавая, что в этот раз выбор делать ей.

- Подумай Мегу, хорошенько подумай. У нас не так много времени!

Губы девушки дрожали. Она повернулась к Заку с такой мукой на лице, что ему хотелось убить себя, лишь бы не предлагать ей тот ужасный выбор, который Мегу ни за что не хотела делать.

- Я буду ходить? – тихо спросила девушка. – С нано-роботами я смогу снова нормально бегать?

- Да, - тут же кивнул Зак. – С ними можешь, но без них ты останешься калекой.

Закрыв глаза, Мегу тяжело откинула голову назад.

- В моем модуле есть все необходимые расчеты, чтобы ввести нужное количество. Пусть они восстановят кость. Все, внутри, но кожа снаружи должна остаться человеческой. Она заживет сама, - прошептала Мегу и в этот раз приняла объятья темноты с искренней благодарностью.

Зак не медлил. Благодаря препаратам и крови Эвана, девушка избежала смерти от потери крови, пока ее несли к кабинету, однако теперь предстояла куда более сложная и тяжелая операция. Операция, которую Заку пришлось делать в одиночку, ведь он никому не мог довериться. Мужчина подключил Мегу к компьютеру, заметив, что, даже когда она без сознания, модуль работает стабильно. Более того, модуль куда лучше внешних приборов показывал состояние девушки. Зак вынул мелкие осколки кости, перемешавшиеся с тканями и бесполезные при дальнейшей операции. Нано-роботы и без того хорошо сконструируют правильную кость, а эти ошметки будут только мешать. Выбежав из палаты, мужчина с облегчением заметил, что Эван, Широ и Лили ушли. В кабинете остались только раненые. Док распихал капсулы по карманам, стараясь не привлекать внимания пациентов, взял нужные приборы и полетел обратно. Дав нано-роботам задание через модуль, Зак приставил капсулы к ноге и почти забытым движением ввел их содержимое в организм. Маленькие монстры начали работу. Пока они сражались внутри, док пытался спасти то, что снаружи. Стягивающими кожу инструментами и нитками, он по частям восстанавливал ногу Мегу, пытаясь придать ей прежний облик. Может внутри нога девушки станет более, чем идеальной, зато снаружи навсегда останется изуродованной. Зак старался не думать об этом. Ему еще предстояло продумать легенду о том, как он спас ногу Мегу. Верхние покровы затянутся и заживут где-то за месяц, но если девушка встанет сразу после этого – возникнут подозрения. Особенно у Эвана, который слишком хорошо знает о целительной силе нано-роботов. «А еще Эван знает, как выглядят капсулы», - напомнил себе Зак, придумывая заодно, как незаметно избавиться от них.

Снаружи к ноге придется прикрепить протез. Здоровой ноге он, конечно, будет только мешать, а вот больную должен поддерживать. Придется Мегу поваляться на койке подольше, а потом прикрепить к ноге металл. Продумав план, Зак остался собой доволен. Главное теперь – правильно закончить операцию.

Первое, что почувствовала Мегу – боль. В ноге, предплечье и голове. Больше всего раскалывалась голова. Повернув голову, девушка взглянула на перебинтованную руку, прошлась взглядом дальше и, наконец, добралась до ноги. По-сравнению с тем, как это выглядело на памяти Мегу, все оказалось очень даже неплохо. Неровно стянутая кожа, местами зашитая, выглядела уродливо, но это была кожа на цельной ноге. Девушка осторожно пошевелила ею. Модуль подсказывал, что реконструкция полностью закончена. Ощущения были неприятные. Израненная кожа натянулась и Мегу перестала двигаться, боясь, что швы разойдутся. Ей было больно, но поверхностно. Болела только кожа. Которая заживала, а все внутри уже было в порядке. Мегу хотелось дотронуться до ноги, как она ощупывала ребра после встречи с киборгами на Сарксе. Саркс… как давно это было? Модуль быстро дал ответ. Девять месяцев. Ровно девять месяцев с момента, как она поднялась на борт «Омелы». Почти год. Удивительно, как быстро летит время. Оставаясь на «Омеле», Мегу вскоре увиделась бы с доктором Россом – корабль не проводил в путешествиях больше года. А теперь девушка даже представить не могла, когда в следующий раз встретит наставника. И встретит ли вообще…

Открылась дверь, заставив Мегу вздрогнуть, но это был лишь Зак. Человек, заставивший ее принять решение об очередной кибернизации. Его она, пожалуй, ненавидела теперь еще больше, чем Росса.

- Хорошо, что ты очнулась, - кивком головы мужчина указал на прикроватный столик, где стоял стакан воды и еда в термоупаковке. Девушка жадно потянулась к еде. Бесконечное утро медленно перетекало в день.

- Бурю мы миновали, хотя корабль сильно помяло. Придется искать ближайшую планету, лояльную к пиратам и восстанавливать «Котел». Работы тут будет хоть отбавляй.

- Много погибло? – заглатывая некоторые куски даже не успев их пережевать, спросила Мегу. Она вдруг вспомнила окровавленную руку, торчавшую из под обломков. Кто бы мог подумать, что меньше чем через час после той сцены девушка окажется в подобной ситуации?

- Трое. Много раненных, в основном по мелочам. Царапины, порезы, вывихи, было парочка переломов, но не таких серьезных как у тебя.

Мегу невольно бросила взгляд на ногу. Кусок не лез в горло. Девушка вдруг подумала: что одна должна чувствовать? Для всех членов экипажа ее рана должна восстанавливаться обычным путем. Мегу приходилось сращивать сломанные пальцы на руках, но о таких серьезных переломах она и не думала. Нога ведь была буквально… раздроблена…

В голове неожиданно всплыло воспоминание о голосах. «Отрезать». Кто это сказал? Чей это был голос? Мегу хмурилась, но не могла вспомнить.

- Не представляю, сколько бы заняло реальное восстановление, - понизив тон, заговорил док, присев на стул около постели. – Тебе должно хватить месяца, но лежать здесь придется намного дольше, а когда встанешь, придется носить внешний протез. Всегда.

Мегу скривилась, а затем, неожиданно, ее голову пронзила совсем другая мысль.

- Я ведь… я теперь не смогу быть среди захватчиков, да? – пробормотала она, округлив глаза. Зак кивнул. Мегу откинулась на спинку кровати. Аппетит окончательно пропал. Все ее планы. Ее так хорошо продуманный план… Дроку придется отложить налет, но даже если он отложит его до момента полного «восстановления» Мегу, ей все равно не позволят участвовать. Калеке нечего делать среди захватчиков.

Разозлившись, девушка с силой ударила кулаком по мягкой поверхности постели. Мало того, что она не может убить Бако, так теперь каждый пират будет считать ее слабой калекой! Ходить с протезом… всегда…

Она не может остаться на таких условиях.

И не может сбежать не отомстив.

И не может отомстить из-за ноги!

Завыв, Мегу повернула голову вправо и уткнулась лицом в подушку.

- Я приду позже, - пробормотал Зак, заметив состояние девушки. – Отдыхай.

Мегу хотелось метнуть в него что-нибудь. Ей хотелось разнести всю палату, весь «Котел»! Столько времени! Столько усилий! И вот, когда она уже у самой цели… Гнев долго не давал девушке уснуть, и только когда он перегорел, Мегу смогла дать отдых больной голове.

*Космическое пространство.*

*Сорок восьмой день среди пиратов. День.*

Приоткрыв глаза, Мегу поняла, что она не одна в помещении. На стуле рядом с кроватью, повесив голову на грудь, дремал Эван. Как долго она была спала? Модуль сказал, что прошли сутки. Протерев глаза, девушка еще раз взглянула на пирата и нахмурилась. Все его царапины превратились в тонкие белые полоски, рану на ноге мешала осмотреть штанина, но Мегу не сомневалась, что у него все в порядке.

Эван пошевелился и поднял голову. Девушка заставила брови разойтись и расслабила лоб, на котором успели образоваться складки. На лице парня появилось облегчение, когда он увидел, что Мегу пришла в себя. Почему-то Эван молчал.

- Значит, - заговорила девушка, почувствовав вдруг сухость во рту. Оглянувшись, она поискала воду и обнаружила полный стакан на столике рядом с кроватью. Не зная, кого благодарить, Мегу за несколько глотков добралась до дна и вздохнула с наслаждением. Эван терпеливо ждал.

- Значит ты мудак не потому, что бесчувственный, а потому, что не человек? – закончила девушка, в упор глядя на пирата. Тот выдержал ее взгляд. Казалось, он ждал именно этого вопроса, может, в другой форме.

- Я не бесчувственный, - тихо ответил Эван, и хотя его тон был спокойным, парень вдруг почувствовал себя так, словно он оправдывается. – У моего народа…

- Знаю, - грубо перебила его Мегу. – Ты холдонец.

Эван кивнул. В отличие от людей, эмоции холдонцев были намного слабее. Они не так зависели от чувств, не так легко поддавались им, как люди. В основном всеми действиями холдонцев с момента рождения руководил разум. Холодная логика. Не такая чистая и жестокая, как у киборгов, ведь холдонцы все же способны на чувства, но куда более сильная, чем у людей. Человек может в момент слабости поддаться эмоциям даже зная, что поступает вопреки разуму. Человек может броситься за кем-то дорогим ему, несмотря на риск потерять другого дорогого человека. Холдонец будет исходить из соображений рациональности. Поэтому Эван не вернулся за Мегу. И хотя девушка понимала, как работало его сознание в тот момент, ее сердце не могло принять подобного решения.

Неожиданно Мегу нахмурилась.

- Ты говорил, мать, став механоидом, сходила с ума из-за эмоций, которые не могла испытывать, но ведь из холдонцев выходят хорошие киборги даже без отключения эмоций. В том смысле… они ведь у вас намного слабее, чем у людей.

Эван снова кивнул.

- В родословной матери были люди. Она не была чистокровной холдонкой.

Мегу нахмурилась еще больше.

- Я думала, ваш народ яро соблюдает чистоту крови.

- Так и было, - Эван почти безразлично пожал плечами. – Вот только когда последний король оставил трон киборгам, в обмен на сохранение его народа и их культуры, многое изменилось. Нам пришлось научиться жить бок о бок с киборгами, людьми и другими существами, которые переселялись на свободные планеты. Мать казнили бы, узнав, что ее дед был человеком, вот только к моменту, как об этом стало известно, все было уже все равно. Даже моему отцу… - Эван замолк, как будто оговорился, и прикусил язык. И все же Мегу не могла упустить из виду необычное поведение пирата.

- Даже? – переспросила девушка, ожидая продолжения. Эван скривился, но заставил себя выговорить.

- Отец был…принцем…когда еще существовала королевская власть…

Глаза Мегу округлились. Ну конечно! Эти чисто голубые глаза! У холдонцев они синие, или в крайнем случае серые, но такие голубые… Такие были только у тех, кто принадлежал династии Ледяных Королей. Эван наследник династии! Пусть уже и не такой чистокровный из-за матери, но все же он принц!

«Принц без королевства» - мрачно добавил внутренний голос, заставив эмоции девушки остыть. Теперь, когда власть на Ходоне принадлежит киборгам, уже не имеет значения, в какой семье родился Эван. И все же мысль, что она спала с принцем, позабавила Мегу. Таких поворотов в ее жизни давно не случалось.

- Почему ты скрывал это? – тихо спросила девушка.

- Я не скрывал, - скривился Эван и отвел глаза. Однако Мегу помнила, как пират отказывался менять повязку в ее присутствии, тогда, после боя с киборгами. Он скрывал. Намеренно. Но почему?

Прошла минута. Другая. Тишина начинала действовать угнетающе.

- Люди по-разному относятся к другим народам. Я не знал, как ты отреагируешь, - наконец признался Эван. Мегу едва заметно вздрогнула. «Я тоже не представляю, как ты отреагируешь на то, что я полукиборг», - мысленно ответила ему девушка, но не посмела произнести таких смелых слов вслух.

Вновь наступило молчание.

- Я не смогу стать захватчицей, - едва слышно пробормотала Мегу, не зная, зачем говорит Эвану столь очевидную вещь.

- Знаю.

Она вскинула голову и посмотрела на него, но лицо пирата оставалось бесстрастным. Лицо холдонца.

- Но ты можешь остаться врачом, - внезапно продолжил Эван. – В случае чего Зак будет бегать по кораблю, а ты всегда можешь оставаться в кабинете. Здесь не придется много ходить и…

- Убирайся, - грубо бросила Мегу, прервав парня на полуслове и откинув голову на подушку. Эван замер, не зная, как реагировать.

- Мегу?

- Я сказала, проваливай! – крикнула девушка уже не сдерживаясь. – Мне не нужна твоя жалость и вообще чья-либо!

«И я даже не могу доказать это дракой!» - в отчаянии мысленно добавила Мегу. Она слышала, как скрипнул под Эваном стул. Слышала, как он направился к кабинету дока, а затем, поддавшись импульсу, девушка схватила со стола стакан и метнула его в закрывшуюся за парнем дверь. Раздавленная злостью, болью и отчаянием, Мегу разрыдалась, откинув мысли о том, что о ней подумают пираты за стенкой.

Зак оглянулся, услышав крик девушки и успел заметить задумчивое выражение лица недоумевающего Эвана. Тот бросил взгляд на дока, ничего не сказал и ушел. Мегу разрыдалась. Зак вздохнул и осмотрелся, но оставшиеся в кабинете пациенты выглядели скорее обеспокоенными, чем раздраженными. Все же пираты успели полюбить смелую девушку, и теперь она снова была ранена спасая членов экипажа «Котла». Еще недавно ее боялись и уважали, а теперь Мегу станет основным предметом жалости среди пиратов.

Зак мог понять чувства гордой девушки, с учетом того, как она похожа на отца.

Вскоре Мегу уснула. К ней заглядывала Сира и даже Дрок, но Зак всех выпроваживал, говоря, что девушку еще рано беспокоить. С некоторой точки зрения так оно и было. Мегу еще не скоро смириться с тем, в каком положении оказалось. В какое положение она сама себя загнала…

К следующему вечеру настроение Мегу не изменилось. Зак закончил с работой, проверил всех пациентов, которых имел вчера и со вздохом откинулся на спинку стула. Нужно было разговорить Мегу. Вытащить как-то ее из того панциря, в который девушка себя загнала. Поджав губы, мужчина наклонился и достал из-под стола бутылку рома. Это всегда казалось доку ироничным, ведь он пират. Усмехнувшись, Зак встал из-за стола.

В палате Мегу задумчиво разглядывала потолок, пропадая где-то в мире фантазий. Девушка думала об Эване. О том, кем он оказался. Мегу казалось удивительным, что она не заметила этого раньше. То, как он говорил о людях, словно не относил себя к ним, то, как думал, как двигался. Холдонцы прирожденные воины. Они учатся убивать раньше, чем ходить. Каждого мальчика и девочку с самых малых тренируют, как полноценного бойца. Не удивительно, что Эвану хватало сил противостоять киборгам. Холдонцы – раса воинов. Сильных и хладнокровных. Об этом ей могли сказать его слова, о том, что он не мог быть слабее. Тогда Мегу не поняла, а теперь, наконец осознала. Дело с самого начала было в его сущности.

Шум отвлек девушку. Подняв бутылку на уровень головы, Зак помотал ее туда-сюда, делая предложение. Мегу на мгновение задумалась, а затем согласилась. За прошедшие сутки у нее появились к доку определенные вопросы.

Первые три рюмки прошли без лишних слов, хотя правильнее сказать, стаканы, ведь посуды меньше на корабле просто не было.

- Не стоило так выгонять Эвана, - неожиданно сказал Зак. – Он теперь не скоро сюда заглянет.

Мегу передернула плечами.

- Вот поэтому он и не хотел рассказывать о себе, - углядев в ее жесте несколько иной смысл, продолжил док. Мегу разозлилась.

- Да плевать, будь он хоть космической рыбой! – рыкнула девушка. – Дело не в нем, а в этом! – Мегу подтянула согнутую в колене левую ногу к животу и хлопнула по ней рукой. Скривившись при этом, девушка опустила несчастную конечность. Часть ее радовалась боли. Боль не позволяла забыть, почему она скрывается в палате.

- Я не могу ничего ему доказать, не могу подраться! Ни с кем! Он обращался со мной, как с равной, уважал! Знаешь что теперь видно на его холодном лице? Жалость! Чертов холдонец жалеет меня! Это ниже, чем я когда-либо падала!

Пришла очередь Зака пожимать плечами.

- Ты сама полезла в ту шахту, сама и расхлебывай, - он уже поднял стакан, поднося его ко рту, когда неожиданно Мегу рванулась вперед и схватила мужчину за ворот. Ром расплескался по кисти.

- По твоему нужно было бросить их там подыхать?! – зло зарычала девушка, досадуя на безразличие друга. – Что бы вы делали без своего драгоценного Эвана?!

- Но ведь у нас осталась бы ты, - приподняв одну бровь, спокойно парировал Зак. Мегу рывком отпустила футболку мужчины и вернулась на место. Док стал искать салфетки. Он тщательно вытирал руку и стакан, поэтому не заметил выражения лица девушки. Ведь в ее планах вовсе не входило навсегда остаться на «Котле». Если бы только док знал, что после следующего налета Мегу намеревалась сбежать…

Кольнувшая на мгновение совесть разозлила девушку. Она ничего не должна пиратам! Она бы хотела разнести «Котел» в щепки, а вместо спасает его раз за разом.

«Что-то в моем плане мести определенно пошло не так» - мрачно размышляла Мегу, наблюдая, как льется в стакан ром. Холодная жидкость приятно обжигала горло.

- Расскажи, как это было, - наконец, заставила себя спросить девушка. – Как вы вытащили меня из шахты?

Док заметно оживился.

- Адским трудом одной маленькой девочки, - загадочно начал он и, сделав предварительный глоток, опустил стакан, сжав его ногами. – Ее зовут Лили. Когда Эван и Широ тебя нашли, стало понятно, что ни один из них даже не поместиться в шахту так, чтобы посмотреть что случилось. Вытягивать тебя они не могли – побоялись. Широ побежал за мной и по дороге ему попалась Лили. Она родилась и выросла среди пиратов, как Пол. Сейчас ей шесть и хочу сказать тебе… у девочки железный желудок. Даже тебя вывернуло, когда очнулась, а она… Мы прикрепили к голове Лили фонарик с камерой и отправили в шахту. Она пролезла около тебя, может по тебе, до самого конца, до завала и тщательно покрутила головой, чтобы мы смогли рассмотреть насколько плохи дела. Лили видела все, и хотя вылезла довольно бледной, но в целом вела себя нормально. К сожалению, раздвигать ближайшие балки и делать опору, чтобы мы могли вытащить твою ногу, а так же вводить препарат для остановки кровотечения и обмазывать тебя кровью Эвана пришлось тоже Лили, потому что происходило это все в узком помещении шахты. Девочка буквально спасла тебе жизнь. Когда она освободила ногу, ты очнулась, почувствовала боль и заорала. Вытащить тебя оказалось тяжело. Лили здорово перепугалась, когда ты вдруг начала биться там в истерике. Все что было дальше, тебе известно.

Мужчина развел руками в знак окончания рассказа.

- Знаешь, - придирчиво заявила Мегу. – Из доктора Росса рассказчик намного лучше!

Зак безразлично пожал плечами и выпил остатки рома со дна стакана.

- Истории всегда давались мне хуже медицины.

И все же, прошло немного времени и док вовсю рассказывал Мегу о Ганимеде и о времени, проведенным с ее отцом. Было что-то в его историях, заставлявшее девушку все больше и больше интересоваться легендарным Фергинсом. В запале речи, Зак заявил, что Мегу очень похожа на Джосайю. Девушка вздрогнула при мысли, что ее характер и жесты являлись лишь генетической копией, а не чем-то личным. Возможно, ей следовало гордиться таким выдающимся отцом, как Фергинс, однако единственное, что Мегу испытывала к этому незнакомцу – интерес. Его судьба была длинной, сложной и запутанной. Девушка любила такие истории.

Зак провел в палате полночи, а когда Мегу уже стала отключаться, забрал пустую бутылку, стаканы и ушел, оставив девушку отдыхать с чувством выполненного долга…

Следующие пять месяцев, которые «Котел» провел на отдаленной, зеленой планете, ступить на которую у Мегу не было никакой возможности, превратились для девушки в сущий кошмар. Ее постоянно навещали члены команды. Чаще всех заглядывали Сира и Пол с Барри. Пол быстро встал на ноги. При обследовании у него выявилось внутреннее кровотечение и Заку пришлось быстро провести операцию. Парень поправлялся на глазах. Эван заходил совсем редко. Почти каждая их встреча заканчивалась неминуемой ссорой. Вспышки раздражения Мегу, пират воспринимал, как свидетельство ее слабости и только больше жалел девушку, от чего ей безумно хотелось свернуть ему шею. Заглядывали и Широ с Лили. Впервые увидев маленькую светловолосую девочку, Мегу искренне удивилась, как это светлое создание могло иметь такой серьезный, взрослый взгляд и такой железный желудок, что выдержала вид зрелища от которого видавшую и не такое Мегу тут же вырвало. Девушка искренне поблагодарила спасительницу, заставив Лили смущенно вспыхнуть. Иногда заходил Люк, спросить как дела и даже посоветоваться по-поводу ремонта корабля. Мегу вдруг обнаружила в модуле отдельную дверь по кораблестроению и мало по малу делилась знаниями, удивляя всех окружающих. В итоге ей не пришлось без дела валяться в кровати – пять месяцев девушка посвятила отдаленной помощи в восстановлении «Котла». Она готовила на планшете чертежи, давала советы и показывала, что делать.

Когда в кабинете Зака никого не было, девушка запирала дверь и ходила по палате, мерно вышагивая в тесном пространстве маленькой комнаты, восстанавливая активность ног. Конечно, случай с нано-роботами не идет ни в какое сравнение с реальной необходимостью восстановления двигательных функций. Мегу просто не могла целыми днями лежать. К концу четвертого месяца девушка уговорила Зака позволить ей двигаться. Поджав губы, мужчина подготовил протез и закрепил его вокруг икры Мегу. При движении механизм сжимался и разжимался, контролируя напряжение в ноге. Девушку ужасно раздражало это орудие пыток, но снять его она не могла. Стоило радоваться уже тому, что пираты просто улыбались ей, когда Мегу, наконец, покинула палату. Подозрений такое быстрое восстановление вроде как не вызвало. Когда стало понятно, что их трюк удался на славу, Зак смог облегченно выдохнуть.

Спустя четыре месяца заточения, первым делом девушка направилась на нижнюю палубу, мечтая как можно скорее оказаться на твёрдой почве. На планете. Перед ней словно распахнулись врата райского сада. Пышная зелень покрывала все вокруг. «Котел» приземлился неподалеку от города, чтобы можно было быстро доставлять на корабль необходимые для ремонта материалы. Дома оказались каменными и деревянными. Город высокой стеной окружал огромный зеленый лес. К белому небу тянулись широкие, пышные деревья, мерно покачивавшие листьями на ветру.

Мегу вдохнула. Глубоко втянула свежий воздух, прогоняя его по легким, а потом еще и еще, словно не могла надышаться. Он был такой вкусный, немного сладкий и прохладный. Никогда еще девушка не испытывала подобного восторга. «Здесь я бы осталась жить» - неожиданно подумала Мегу. Ведь когда-то… так давно, она устроилась охранником на торговое судно «Омела» в надежде, что оно отвезет ее на планету, настолько прекрасную, что Мегу решиться навсегда остаться жить на ней. Теперь мечта стала явью.

Девушка разрывалась, стоя между кораблем, на котором был человек, еще не отплативший за смерть Мэтта, и местом, где она хотела остаться жить. «Пираты отпустят меня» - подумала вдруг девушка. – «С такой ногой я бесполезна. Можно сказать, что я не смогу продолжать работу. Что груз слишком велик. Они отпустят».

Соблазн оказался таким сильным, что весь месяц Мегу перекатывалась по ночам с одного бока на другой, думая, как ей быть. С Заком девушка не советовалась. Она вообще никому не говорила о своих планах, не уверенная в них до конца. Белое небо манило Мегу. Красивые, высокие деревья нашептывали ей песни, которых никогда не услышишь на других планетах. «Видны ли на этой планете звезды?» - думала Мегу по ночам, разглядывая потолок. Из Ямы звёзд было не видно – небо вечно затягивали тучи и мрачные серые облака. В Пошисе дожди шли реже и все-таки Мегу никогда не задерживалась там достаточно долго, чтобы увидеть ночное небо.

В один из солнечных дней, подставляя лицо светилу, девушка лежала на траве и наслаждалась шуршанием ветра.

- Ты не сможешь, - раздался голос где-то совсем близко. Мегу не стала открывать глаза. Сира присела рядом на траву, согнув ноги в коленях и обхватив их руками.

- Не могу что? – лениво растягивая слова, пробормотала девушка.

- Не сможешь жить здесь, - Сира говорила тихо, и хотя вокруг никого не было, ее слова заставили Мегу открыть глаза и повернуть голову в сторону подруги. Сира не смотрела на девушку. Ее взгляд бы устремлен куда-то вдаль, в гущу зеленых деревьев.

- Это место похоже на рай, но оно слишком тихое и спокойное для таких, как мы. Полукиборг, преступница, пират…

«Дочь Фергинса», - добавила про себя Мегу и нахмурилась. Сира наконец повернулась к подруге. Они долго сидели так, просто смотря друг на друга. Девушка ничего не могла ответить. Она не представляла себе спокойной жизни, просто хотела ее, как можно желать нечто недоступное и далекое.

- Знаешь, я сказала об этом Эвану, - тихо призналась Сира, заставив подругу в ужасе напрячься. – Сказала, что ты хочешь остаться.

Девушка не могла не заметить облегчения, промелькнувшего во взгляде Мегу. Подруга вновь закрыла глаза и откинулась на траву.

- Это моя вина, что вы совсем перестали разговаривать, поэтому я рассказываю тебе, - продолжила тем временем Сира. – Ведь он сказал… - она умолкла, как будто подбирала слова. – Он сказал, что с таким настроем ты совершенно бесполезна для «Котла». Сказал, что ты слишком слабая.

Сира замолчала, ожидая реакции, но подруга мерно дышала, не изменившись в лице. Казалось, ее нисколько не тронуло сообщение девушки. Разочаровавшись, Сира тихо поднялась и ушла, не зная, какой котел злость варился в душе Мегу.

«Бесполезная?!» - мысленно кричала девушка. – «Слабая?!»

Спустя всего минуту после ухода Сиры, Мегу подскочила, готова драться насмерть, забыв о ноге и легенде. Она уже летела к лагерю, развернувшемуся вокруг корабля, когда услышала слова пиратов, заставившие девушку замереть.

Вечеринка.

Спустя столько месяцев тяжестей и невзгод, нападения киборгов и космической бури, Дрок наконец разрешил устроить вечеринку. Капитан радостно объявил, что «Котел» полностью восстановлен и готов к новому путешествию, что они преодолели немыслимые препятствия и потеряли слишком многих за слишком короткий срок. И все же они здесь, живы и готовы сражаться дальше. За это стоит выпить.

Мегу метнула острый взгляд в сторону, где скрылась светлая голова Эвана. В ее сознании созрел новый, менее рискованный и более мучительный для него план. Несмотря на разделившую их пропасть, каждый раз, встречаясь с Эваном, Мегу видела в его лице то, чего не могли скрыть даже ледяные глаза: желание. Искра безумия еще плясала между ними. Чистая, неприкрытая страсть. Что ж, это оружие, которым она научилась пользоваться хорошо, как никаким другим.

Мрачно усмехнувшись, Мегу развернулась и уверенно направилась к группе пиратов, возбужденно обсуждавших предстоящее торжество. «Котел» собирался отчаливать, так что эта вечеринка станет для девушки прощальной, но в тот момент Мегу думала совсем не о том, как начнет новую жизнь. В ее голове кипели планы.

*Крессида. Поселение Кона.*

*Примерно то же время, когда началась пиратская вечеринка.*

Та Ина Па вздрогнула, услышав крик. С самого утра ее не покидало странное ощущение. Мать ничего не чувствовала, лишь обеспокоенно взглянула на девушку и поспешила закончить завтрак. Киборги запрещали Кона говорить об эмоциях. Та Ина Па не понимала, почему, пока ей не объяснил Кир. Уж он-то мог сказать, что означало ее таинственное предчувствие, от которого страх удушливым комом вставал в горле.

«Всему свое время» - говорил Кир, рассказывая ей так мало за их короткие встречи. Начинались новые четыре дня, которые мужчина должен был провести в шахтах. Утром, не позавтракав, он ушел на привычную операцию введения препарата. Та Ина Па непривычно волновалась. Ее сердце уже быстро билось, когда раздался крик. Все Кона замерли в удивлении, а девушка, ощутив вдруг необычную волну страха, смешанного с ненавистью, бросилась мимо остолбеневших женщин. Лишь на середине пути Та Ина Па поняла, что это были не ее чувства. Действие препарата начало ослабевать, поэтому она уловила эмоции другого Кона. Эмоции, которые, в отличие от прочих, не отличались слабостью и покорностью.

К счастью для девушки, все надзиратели собрались у врачебного центра и никто не обратил на нее внимание. Кона останавливались там же, пытаясь понять, что происходит. Та Ина Па не пришлось проталкиваться через толпу – мужчины и женщины стояли довольно свободно, поэтому еще издалека девушка увидела то, что заставило ее сердце в ужасе замереть. Та Скар Па – сгорбленный, изможденный старик, стоял, вцепившись в плечи Кира. По спине старика расползалось кровавое пятно, а через секунду он упал, лишившись дыхания. Мужчина выглядел растерянным. Подняв глаза, Кир встретился взглядом с девушкой и неожиданно что-то случилось. Мощная волна ненависти, поднявшаяся в нем, улеглась в одно мгновение, сменившись решительной покорностью. Это была не покорность перед киборгами, а, скорее, перед судьбой. Та Ина Па остро ощущала все его эмоции теперь, когда стояла совсем рядом. Ее трясло. Одна только мысль, что случайный внимательный взгляд киборга может определить, что они обмениваются чувствами, приводила девушку в настоящий ужас.

Один из надзирателей поднял тело старика и понес его на сжигание. Кона молчаливо провожали его взглядом, ожидая, что будет дальше. Из-за общего молчания Та Ина Па не могла понять, что произошло. Девушка не знала, как хоронили мертвых ее предки и впервые в ней всколыхнулась жажда этого знания. Та Скар Па был стар. Так стар, что родился еще на их родной планете. Он был ребенком, когда киборги истребили их народ, а остатки поработили. Он был ее дедом.

Вздрогнув, Та Ина Па перевела взгляд с удаляющейся спины киборга на мужчину. К нему подошли двое надзирателей. Лицо Кира приняло безразличное, пустое выражение. Такие лица были у тех, кто выходил из шахт. Уставшие, не желающие ничего, кроме смерти Кона. Та Ина Па часто видела подобное выражение у других, но никогда у Кира. Теперь, увидев, как он выглядел вне ее спальни, девушка зажмурилась от страха. Надзиратели – высокие механоиды, кожа которых кусками покрывалась металлом, как будто они были сшиты из разных частей, уродливые и жестокие, пугали Кона даже больше, чем настоящие киборги.

Они проверили наручники Кира. Девушка видела, как впились в руку мужчины металлические пальцы, с силой развернув ее, чтобы проверить был ли введен препарат. Даже издалека Та Ина Па смогла различить девять ровных маленький точек – след от шприца. Удостоверившись, что все в порядке, механоиды одновременно отступили назад. Один из них, развернувшись к другим пяти надзирателем, стоявшим кругом на площади и закрывавшим Кона обзор, неожиданно объявил:

- Смерть старшим членам семьи предателя.

Еще человеческий, но невероятно жестокий и холодный голос разнесся над толпой.

Время остановилось.

Так казалось Та Ина Па. С округлившимися от ужаса глазами, она смотрела на мужчину за спинами надзирателей, лицо которого по-прежнему ничего не выражало. Его безразличие всколыхнуло в ней гнев, который тут же был подавлен страхом. Мать и отца убьют? Та Ина Па задрожала. Препарат, словно почувствовав какие-то перемены, восстал против сил Кона, причиняя девушки боль, но она не смогла отличить ее от другой – более сильной боли. Мать и отца убьют?

Та Ина Па закричала, обхватив себя руками. Слезы, не сдерживаясь полились из ее глаз. Что-то произошло в тот момент. Что-то непредвиденное. Механоиды направлялись к ее дому. К дому, где еще оставалась мать. Кона послушно расступились перед ними и это только больше разозлило девушку. Как они могут быть так равнодушны?! Почему они не заступятся за соседей, ведь здесь все одной крови! Но Кона не могли почувствовать ее эмоции. Механоиды тоже.

В тот момент, когда Та Ина Па закричала, воздух изменился. Механоиды замерли, словно наткнувшись на невидимую стену. Их взгляды скрестились на ней, но девушка ничего не замечала, крича и крича от боли, ненависти и страха. За пеленой слез Та Ина Па различила знакомую фигуру. Неожиданно кто-то сильной рукой подхватил ее и закинул на плечо. Дыхание рывком вырвалось из ее груди. Крик прекратился. Девушка скривилась от боли в животе, а затем вдруг, вскинула голову, смотря на отдалявшихся механоидов. Прошло всего несколько секунд, так ей показалось. Таинственная стена исчезла и надзиратели бросились следом.

Ее страх окатил Кира ледяной волной. Ему не нужно было оборачиваться, чтобы знать, что стало причиной этого страха. Эмоции девушки подсказывали мужчине, что делать дальше. Он летел по знакомым, сухим улицам под безжалостно палящим солнцем, но не испытывал ни усталости, ни жара. Неведомая сила направляла ноги мужчины. Он чувствовал себя свободным. Всего на мгновение, безумное, опьяняющее мгновение он действительно был свободен.

Та Ина Па удивилась, осознав, что Кир бежит быстрее механоидов. Они не могли его догнать! Облегчение от этой мысли затмило все прочие чувства девушки. Не прошло и секунды, как вернулся страх. Ведь Кир не может бежать вечно, а у надзирателей есть транспорт! Неожиданно на Та Ина Па опустилось спокойствие. Теплое и легкое, оно затопило ее изнутри, не оставляя даже мысли, что это могут быть не ее чувства.

Мужчина с облегчением осознал, что девушка успокоилась. Ее эмоции помогали, но сменяясь так быстро сильно сбивали его собственные. К тому же, она еще не научилась направлять их, поэтому страх Та Ина Па невольно перекидывался к Киру, заставляя его дрожать и сбавлять ход.

Деревня кончилась. Впереди, за безжизненной, сухой землей, начиналась еще более безжизненная, жаркая пустыня. Если бы девушка знала, куда несет ее Кир, то закричала бы от ужаса. В пустыне никто не мог выжить. Даже киборги, преследовали беглых Кона только до границы с пустыней, а дальше оставляли их на милость судьбы. Редко кому удавалось добраться до следующего города, а если и удавалось, то вскоре Черные торговцы захватывали неудачливых рабов и продавали их обратно киборгам. После рабов убивали.

«Они безумно боятся нашей силы», - говорил Та Скар Па, - «Боятся, поэтому и платят огромные деньги за рабов, чтобы потом просто убить их». Беглому Кона нет доверия – это знал каждый в деревне. Кир старался не думать, что взяв девушку с собой обрек ее на смерть. Ее судьба была важнее жалких страхов.

Раздался знакомый гул. Вскинув голову, Та Ина Па увидела два летящих за ними мотоцикла. Широкие, черные, смертоносные, они были привилегией ловцов. Страх сломал стену спокойствия.

- Ловцы! – закричала девушка, барабаня по спине мужчины. Она надеялась, что если сдаться сейчас, то будет еще не поздно и их не убьют. Та Ина Па боялась смерти. Боялась механоидов, киборгов и ловцов. Еще больше она боялась пустыни. И когда из под ног Кира полетел песок, девушка завизжала.

- Заткнись, Ина! – рыкнул мужчина так грозно, что в горле девушки встал ком. Никогда еще она не слышала, чтобы он обращался к кому-то подобным тоном. Ни один Кона вообще никогда такого не делал! Злость. Настоящая, чистая злость прошлась по ее венам, испугав Та Ина Па до дрожи. Его злость.

Вновь вскинув голову, девушка наблюдала, как неизбежно приближаются ловцы. Она не смела закричать, не смела ударить Кира снова. Неожиданно, словно из неоткуда налетел ветер. Такой сильный, что волосы Та Ина Па пролетели над головой, почти полностью закрыв обзор. И все же она видела. Видела сильную бурю, всколыхнувшуюся на границе пустыни. Видела, как подхватил ветер песок, швырнув его в ловцов. Она слышала крик механоидов. Предсмертный крик. Та Ина Па даже не могла подумать, что они могут так кричать.

Буря спасла их. Эта мысль не выходила у девушки из головы, пока мужчина продолжал бежать. Откуда взялся ветер? Почему буря появилась только когда приблизились киборги? Удивительная догадка пронзила сознание Та Ина Па, но она не смела надеяться. Девушка точно знала, что ее сила тут не при чем. Подобное, наверное, требует тренировок, а она совсем не умела вызывать бури. Однако Киру ввели препарат. Такое использование силы причинило бы ему сильнейшую боль, может даже, убило бы. Тем не менее, Кона продолжал бежать, а девушка терялась в догадках.

Прошло не меньше часа, прежде чем мужчина замедлил ход и опустил Та Ина Па. Она подумала, что он выдохся, но схватив девушку за руку, Кир уверенно продолжил путь, так широко шагая, что ей приходилось практически бежать за ним. Кона шли молча. Безжалостное солнце нещадно палило, прижигая их головы. Слабый ветер приподнимал песок. Тишина пустыни пугала. Взглянув на Кира, девушка попыталась прочесть его эмоции и наткнулась на стену спокойствия. Уверенного, мрачного спокойствия, которого ей так не хватало. Голова кружилась. Несколько раз Та Ина Па пошатнулась и только тогда мужчина остановился. Осмотрев ее, он вдруг прошипел что-то и, быстро присев, коснулся подола девушки. Та Ина Па испугалась. В попытке сделать шаг назад, она запуталась в ногах и полетела на спину. Кир не успел ее подхватить. Быстрым уверенным движением он оторвал часть подола и обвязал им голову девушки.

- А ты? – едва слышно прошептала Та Ина Па, уставившись на мужчину. Ее подола могло хватить, но тогда юбка перестала бы покрывать колени, а это было верхом неприличия. Приличная девушка не имеет права даже икры обнажать в присутствии других Кона!

Не отвечая, Кир наклонил голову, подставляя ее рукам Та Ина Па. Кончиками пальцев девушка неуверенно коснулась волос мужчины, с удивлением отмечая, что они теплые. В отличие от нее его голова не нагревалась и не кружилась.

- Как ты это делаешь? – пробормотала Та Ина Па, убирая пальцы. Кир взял девушку за руки и потянул вверх помогая подняться.

- Я научу тебя, - пообещал он. – Есть огромное количество вещей, которым я должен тебя обучить, но сейчас нам нельзя останавливаться. Нужно найти ближайший город, сменить одежду и двигаться дальше.

- Черные торговцы! – испуганно сказала Та Ина Па, в порыве схватив мужчину за рукав. На нем была простая рабочая рубашка с открытым воротом. Он успокаивающим жестом накрыл ее руку своей.

- Мы будем осторожны. Я не отдам тебя им, обещаю. Вначале нужно уйти как можно дальше, а потом попытаться улететь с это планеты.

- Улететь? – с округлившимися от удивления глазами, пробормотала девушка. Она и мечтать о подобном не смела. Улететь! Это невозможно! Никто не возьмет на борт Кона! И все же буря остановила преследовавших их киборгов. А до этого таинственная стена…

Взглянув в ясные янтарные глаза мужчины, Та Ина Па не увидела ни тени сомнения. Он излучал уверенность и силу. Он способен сбежать с планеты. Способен обмануть Черных торговцев! Этот мужчина способен на все!

Улыбнувшись, девушка взяла Кира за руку и они двинулись дальше. В тот момент Та Ина Па и подумать не могла, что ее вера была ненастоящей. Кир ловко играл ее эмоциями, направляя мысли девушки в нужное русло. Он понимал, что Та Ина Па не сможет двигаться дальше, если будет думать о погибших родителях, поэтому он избавил ее от этих размышлений. Он тасовал ее чувства, как опытный мошенник карты в колоде, всегда вытаскивая только нужные ему. Это не было его минутной прихотью. Кир искренне верил, что так будет лучше для Ина. Лучше для предстоящей ей миссии…

Зашло одно солнце, затем другое, а они все шли, хотя девушка стала медленнее переставлять ноги. Она не понимала, откуда у мужчины столько энергии. Благодаря завтраку, еще только на следующий день Та Ина Па по-настоящему захочет есть, но ведь Кир не завтракал… порой девушка бросала настороженные взгляды на мужчину, но его лицо не менялось, как и его эмоции и уверенная, быстрая походка.

- Откуда ты знаешь, что мы идем верно? – нетерпеливо спросила девушка, пытаясь хоть как-то разорвать длительную тишину. С приходом ночи поднялся ветер, температура вдруг стала падать. Пропотевшее простое платье Та Ина Па с длинным широким рукавом, липло к телу. Дышать стало легче.

- Я чувствую, - коротко ответил мужчина, не сбавляя шага.

- Другой город. Он далеко?

- В таком темпе должны справится за четыре дня. Не волнуйся, я понесу тебя, когда устанешь.

- Я могу идти четыре дня! – тоном капризного ребенка, заявила девушка, яростно дернув Кира за рукав. Он не остановился, только слегка улыбнулся.

Следующие четыре дня они провели в почти полном молчании. «Всему свое время» - так говорил его наставник, и Кир знал, что сейчас они должны уйти как можно дальше, сменить одежду и не останавливаться, а после другого города, он начнет учить Ина. У них будет достаточно времени. И все же Кир научил ее добывать воду. Стояла ночь, когда он почувствовал протекавший под песком поток. Присев на колени, мужчина пригласил девушку сесть напротив.

- Прислушайся к своим ощущениям. Твой препарат уже должен был прекратить действия. Сейчас сила ничем не ограничена и ты можешь почувствовать воду. Ее течение прямо под нами, - он говорил медленно и доходчиво, объясняя каждое чувство, которое девушка могла испытать. Вначале у Та Ина Па не получалось, но затем, неожиданно, ее лицо озарилось улыбкой. До него долетело эхо ее радости.

- Хорошо, а теперь позови ее. Позови воду к себе. Не думай, чувствуй. Измени ее течение, направь его вверх. Ты должна быть ласкова. Вода не потерпит приказа. Помани ее, как приманиваешь сон, когда закрываешь глаза.

Та Ина Па поманила. Мысленно она обращалась к течению, приглашая его ввысь. Через минуту песок стал меняться, намокая, а затем, неожиданно, из-под него вырвалась струя. Засмеявшись, девушка в восторге потянулась к ней, пытаясь попить. Кир с улыбкой наблюдал за Ина, отмечая, что ей потребуется практика, прежде чем девушка поймет, что воду можно направить как и куда угодно, хоть сразу прямо в рот, а тот фонтан, который она устроила – лишь бесполезная трата необходимого ресурса.

Напившись, они продолжили путь. Счастливая первыми успехами Та Ина Па буквально подпрыгивала с каждым новым шагом. Кир радовался за нее, хотя ему незнакомо было это ощущение победы. Он много знал о том, как использовать силу, но из-за препарата никогда не мог применить ее. Теперь же, спустя столько лет, обладая полноценным наследием своего народа, Кир понимал, как ничтожна подобная радость по сравнению с тем на что на самом деле способны Кона.

Он должен был начать не с воды. Мужчина собирался учить Та Ина Па так же, как учили его, начиная с управления эмоциями, однако все рухнуло в тот момент, когда двигавшиеся к ней механоиды наткнулись на невидимую преграду. Преграду, которую он хотел бы, но не мог поставить. Преграду, ставшую свидетельством необычайной силы Та Ина Па, о которой девушка даже не догадывался. Сам Кир до конца не понимал природу этой силы, но собирался разобраться. Главное, чтобы Та Ина Па оставалась в безопасности. Она – ключ к спасению их народа.

Зная, в какое русло направлены мысли мужчины, девушка, пожалуй, испугалась бы, но в тот момент ее полностью поглотило торжество от удавшегося использования силы. Как многому еще он ее научит! Та Ина Па хотелось приступить немедленно, но Кир был непреклонен.

- Всему свое время, - с нежной улыбкой повторил он, не прекращая идти. Девушка разочарованно вздохнула. На четвертый день пустыня закончилась. Полоса песка оборвалась так внезапно, что Та Ина Па с трудом поверила, что идет по твердой земле. Ноги больше не расходились в стороны и не тонули, уходя по щиколотку в горячие барханы. Солнце продолжало печь.

На горизонте виднелись высокие стены города.

- Кир, смотри какие огромные! – возбужденно затараторила Та Ина Па, тряся мужчина за руку. – Там наверное дома выше трех этажей! Представляешь? Такие большие дома!

Девушка взволнованно прыгала на месте. Вся усталость, скопившаяся в ней за прошедшие четыре дня разом улетучилась, уступив место нетерпеливому предвкушению.

- Ты со мной туда не пойдешь, - тут же оборвал ее мечты Кир. Обиженно уставившись на мужчину, Та Ина Па со злостью отпустила его рукав, скрестив руки на груди. Кир улыбнулся и осторожно коснулся пальцами ее щеки. Раньше, приходя по ночам, он постоянно так делал, но за прошедшие четыре дня – впервые. Девушка удивленно взглянула в спокойные янтарные глаза.

- Это для твоей безопасности. Если там окажутся Черные торговцы, то они заберут только одного из нас и улетят, а ты, тем временем, переждешь и сможешь спокойно пройти через город.

- Нет! – испугавшись, Та Ина Па перехватила его руку. – Не хочу, чтобы ты умер!

- Все будет в порядке, - порывисто обняв девушку, прошептал Кир. – Я сильный. Ты даже не представляешь себе настоящей силы Кона. Я справлюсь и вернусь к тебе. Никаким Черным торговцам меня не поймать.

- Они и до тебя ловили многих Кона! – возразила Та Ина Па, притопнув ногой для пущей убедительности. Этот жест показался мужчине невероятно милым.

- Не волнуйся. Те Кона не умели управлять своей силой, а я умею, - поддерживая двумя руками ее голову, прошептал мужчина.

Девушка недоверчиво смотрела на Кира и он, вздохнув, покачал головой. В следующее мгновение Та Ина Па вскрикнула, потому что мужчина подхватил ее на руки. В несколько широких шагов он преодолел расстояние до скал, отделявших пустыню от города. Здесь они заканчивались, предоставляя свободный проход всем путникам. На вершине утеса гулял ветер. Там, где-то посередине, Кир заметил выступ и черное углубление – пещера, до которой никому, кроме птиц не добраться.

- Что ты затеял, Кир? – нахмурившись, пробормотала Та Ина Па, наблюдая за внимательным взглядом мужчины. Он таинственно улыбнулся, а затем пошел. Девушка отчетливо ощущала его шаги и не отрывала глаз от лица мужчины. Одним лишь взглядом он показал куда-то перед собой. Та Ина Па повернула голову и охнула, впившись пальцами в плечи Кира, хотя он и без того держал ее достаточно крепко. Они действительно шли. Шли по воздуху. Как будто невидимая лестница вела мужчину прямо к пещере. Земля оказывалась все дальше, а Та Ина Па все больше сжималась, и, наконец, не выдержав, испуганно закрыла глаза. Она еще никогда не бывала так высоко. Вдруг в памяти возникло изображение утеса и леса под ним. Нет. Бывала. В далеких, недоступных Кона воспоминаниях.

Кир остановился. Вздрогнув от неожиданности, Та Ина Па открыла глаза. Они стояли у входа в пещеру, достаточно далеко от края, чтобы сердце девушки могло немного успокоиться. Приложив руку к груди, Та Ина Па осмотрелась. Позади осталась пустыня. Сверху она выглядела почти так же – белая, бесконечная и безжизненная. С другой же стороны скалы... Девушка оглянулась и ахнула. С такой высоты город, оказавшийся ближе, чем она думала, выглядел как на ладони. Округлый, он разрастался отдельными домами около стен. Высокие, трехэтажные, а порой и четырехэтажные дома сверху выглядели просто кирпичиками. Та Ина Па хотела бы увидеть его ближе, но боялась ослушаться Кира. Она еще помнила его злой, яростный выкрик в самом начале их побега.

Нахмурившись, девушка задумалась. Ей показалось, внутри горело какое-то чувство. Странное, знакомое чувство, которое словно не могло пробиться наружу. Она бросила быстрый взгляд на Кира, но тот осматривал пещеру. Ощущение было… как будто Та Ина Па забыла что-то важное. Или потеряла? Вздохнув, девушка перестала копаться в себе. Теперь это не важно.

- Переночуем здесь, - объявил Кир, заставив Та Ина Па вздрогнуть от неожиданности. Она вдруг поняла, как сильно устала. Адреналин придавал сил идти, однако теперь он иссяк и девушка поникла.

- Тут безопасно, - обхватив ее за плечи, мужчина повел Та Ина Па вглубь пещеры, где их никто не мог заметить. Зевнув, девушка положила голову на колени Кира, несколько раз спросив, сможет ли он спать сидя. Мужчина убедил ее, что сможет, хотя чувствовал, что вообще не будет спать. Предстоящая вылазка слишком пугала его. Черные торговцы могли оказаться в городе, а ему после четырех дней безостановочного использования силы ужасно требовался отдых. Все эти дни он поддерживал температуру над головой, чтобы не получить солнечный удар. Он знал, как стесняется голых ног Та Ина Па и не мог заставить ее еще больше ободрать юбку. Это было бессмысленное, почти бесполезное проявление чести, но так Кир чувствовал себя целостным.

Он осторожно гладил девушку по голове, ощущая, как успокаиваются ее эмоции. Он точно знал, когда Та Ина Па уснула и был благодарен небу, что в это безумное время она могла просто закрыть глаза и погрузиться в спокойное небытие. Защищать и обучать ее было его основной задачей, его долгом. Кир не мог предать память Та Скар Па – того, кто научил мужчину всему, что он знает. Даже Та Ина Па не представляла, насколько Кир со стариком были близки. Никто не подозревал. Тайком, в шахтах, надрываясь из последних сил, Та Скар Па терпел боль, передавая Киру знания прежде великого народа. Теперь его долг состоял в том, чтобы передать их дальше.

Убаюканная нежностью Кира, Та Ина Па проспала дольше обычного. День приближался к вечеру, когда девушка приоткрыла глаза и потянулась. По солнцам Та Ина Па определила, что прошло около шести часов. Кто бы мог подумать, что она может спать так долго!

Повернув голову, девушка встретилась с улыбающимися янтарными глазами Кира.

- Хорошо спала? – тихо спросил мужчина.

- Да, - она улыбнулась. – А ты?

- Я отдохнул.

На самом деле Кир лишь пару раз закрывал глаза, прислонившись к стене и откинув назад голову, но сознание отчаянно не желало погружаться даже в легкую дремоту. Он был натянут, как стрела и готов к бою в любую минуту, только толстая стена спокойствия не позволяла Та Ина Па увидеть, что на самом деле творилось в его душе. Сколько страха там было. Ей нельзя было видеть его страх.

- Ина, послушай, - заговорил Кир, пока девушка садилась и потягивала одеревеневшие мышцы. – Я оставлю тебя здесь. Никто не сможет тебя тут обнаружить. Но на случай, если я не вернусь, ты должна научиться сама спускаться.

Та Ина Па вздрогнула и развернулась так резко, что ее волосы хлестанули по лицу мужчины. Он притворился, что не заметил.

- Не говори так!

- Смотри на это так: ты просто научишься кое-чему раньше, чем следовало бы.

Приподняв брови, он развел руки в разные стороны, стараясь казаться беспечным, хотя понимал, что в такой обстановке это получается у него очень плохо. Брови девушки хмурились, она кусала губу, отчаянно пытаясь придумать выход из положения и не могла. Наконец, вздохнув, Та Ина Па согласилась.

Медленно Кир начал объяснять, как уплотнять воздух, создавая под ногами ступени. Это оказалось намного сложнее, чем призывать воду и требовало большей концентрации и куда большей силы. Вспомнив, как легко мужчина отнес ее в пещеру, Та Ина Па поверила, что он владеет своими силами. До самой ночи она тренировалась, делая маленькие лестницы внутри пещеры, добираясь до потолка и спускаясь с него. На лбу девушки пролегли морщины, так она сосредотачивалась. Кир был предельно серьезен.

- А если я ошибусь? – в отчаянии прошептала Та Ина Па, взмахнув руками. – Что если потеряю контроль и начну падать?

- Призови ветер, - подумав всего мгновение, ответил мужчина. – Заставь его подхватить тебя, замедлить падение. Это легче, чем уплотнять воздух, но лучше не рисковать зазря ногами.

- Но-гами? – запнувшись, пробормотала девушка.

- От сильного удара с высоты можно переломать ноги, - он видел ее испуг и не хотел произносить жестоких слов, но время поджимало. Ночь подоспела с необычайной быстротой, и он хотел поскорее покончить с этой частью плана. Еще два часа потребовалось, чтобы Та Ина Па научилась призывать ветер. Только призывать, как она призывала воду. Управлять им оказалось куда сложнее.

Вздохнув после очередного упражнения, девушка задумчиво повернулась к мужчине.

- В тот день, когда мы сбежали, - неуверенно начала она, - ты ведь призвал ветер, чтобы создать бурю на пути механоидов, да?

Кир согласно кивнул. Он стоял в глубине пещеры, скрестив руки на груди, и наблюдал за успехами девушки.

- Но ведь это требует усилий, куда больших, чем при передаче воспоминаний. В то утро тебе вкололи препарат. Я видела следы от иглы! И надзиратели видели! Как ты сделал это? Как поднял бурю, не испытав боли?

- В моей крови не было препарата, - тихо признался мужчина и устало опустил руки. Он все еще слишком хорошо помнил тот страшный день. Момент, когда настало нужное время. Момент, которого он ждал и до ужаса боялся. С самого начала обучения у Та Скар Па, Кир знал, что однажды вынужден будет бежать вместе с Ина. В некоторые моменты ему страстно хотелось оказаться посреди пустыни, где не было бы надзирателей и их плетей. В другие моменты он вдруг осознавал весь ужас предстоящей борьбы и страх настолько сковывал мужчину, что он молился, чтобы тот день никогда не настал.

- Игла проколола мне кожу, а в следующее мгновение в голову механоида влетел нож. Он не успел ввести препарат, умер на месте, а след остался. Когда я вышел надзиратели уже окружили Та Скар Па. Это он метнул нож. Он закричал: «Время настало!» и бросился ко мне. Старик успел передать последнее послание памяти предков прежде, чем умер.

Та Ина Па вздрогнула, узнав, как все было на самом деле.

- Не огорчайся так, - прошептал мужчина, сделав шаг вперед и нежно приподняв пальцами подбородок девушки. – Он умер за то, во что верил. До последнего момента Та Скар Па оставался истинным последователем нашего народа. Он сделал все, чтобы я смог передать тебе необходимые знания. И я сделаю все, чтобы помочь тебе использовать их.

Она вскинула голову. В глазах светился страх. Привычным жестом девушка потянулась к знаку на спине, но, неожиданно, Кир перехватил ее руку.

- Забудь о нем, - серьезно сказал мужчина. Нежность исчезла из его тона. – Ты каждый раз тянешься к нему, выдавая себя.

- Прости, - помертвевшими губами, прошептала испуганная девушка. Мужчина тяжело вздохнул. Все же он не железный и даже в его стене спокойствия найдутся свои трещины. Кир желал для Та Ина Па только безопасности, но их путь не мог оказаться простым.

- Знаешь, - пробормотала девушка, отвлекая спутника от тяжелых мыслей. – Я не уверена, что являюсь той самой. В смысле, то пророчество могло говорить о ком угодно. Оно и сделано было так давно, что ни один Кона сейчас не сможет сказать: существовало ли оно вообще когда-нибудь. Может это просто слова Та Скар Па. Может он сам придумал это, чтобы заставить нас поверить в необходимость побега?

Мужчина резко убрал руку от ее лица. Замкнулся и помрачнел. Та Ина Па поздно поняла, что не следовало говорить так о наставнике Кира. Та Скар Па вырастил его, заботился о нем. Старик был единственным, кто обращался с ним по-родному.

- Я вернусь к рассвету. Сиди здесь так, чтобы никто не видел, постарайся слушать чувства. Это сложно на таком расстоянии, но если что-то случиться я постараюсь послать тебе знак.

В ее голове всплыли слова из воспоминания: «Послания ветром опасны». Кир начал спускаться. С замиранием сердца Та Ина Па наблюдала, как мужчина коснулся земли и уверенно двинулся к городу. Как может один человек, вышедший из пустыни, Кона, не привлечь внимания городских? Как он получит одежду и еду, будучи тем, кто он есть? Та Ина Па не решилась задать эти вопросы, а теперь сгорала от отчаяния. Она видела, как его фигура двинулась куда-то в сторону и, наконец, скрылась среди первых домов.

Девушка замерла в ожидании. Она даже не заметила, что несколько часов подряд просидела просто вглядываясь в очертания города и впиваясь пальцами в холодный камень. Кожа поцарапалась, но не до крови. Та Ина Па кусала губы от страха. Рассвет приближался, а Кир не спешил назад. У девушки начали болеть глаза, и, немного передохнув, она продолжила наблюдение.

Неожиданно сильная волна страха всколыхнулась где-то внутри. Та Ина Па сильнее вцепилась в камень, подавшись вперед, не замечая, что может вот-вот свалиться с утеса. Страх. Угроза. Опасность. Это было предупреждение, и девушка не сразу поняла, что чувства не ее. Его схватили! В панике Та Ина Па вскочила, готовая бежать на помощь, а затем поняла, что не может. Ноги ее не держали. Неожиданно все те эмоции, которые пять дней сдерживал мужчина, свалились на нее подобно неконтролируемой волне. Родители погибли! Как она могла забыть об этом?! Но что страшнее, куда страшнее: Черные торговцы схватили Кира. Сцепив руки, чтобы унять дрожь, девушка изо всех сил сдерживала слезы. Единственное слово сорвалось с неподатливых губ, полное отчаяния и боли:

- Брат… - прошептала Та Ина Па, смотря на город, ставший для него ловушкой.

*Космическое пространство.*

*Двести первый день среди пиратов. Вечер.*

Грохот музыки нарушил мирное существование леса. «Котел» пришлось переставить подальше от города, жителей которого на устраивал ночной шум. Вечеринка из лагеря перенеслась на корабль. Всю нижнюю палубу разгребли, поставив столы с выпивкой и едой. Каждая колонка, способная издавать звук, по всему кораблю надрывалась, работая на полную мощность. Музыка вопила громче любой сирены, но пираты только радовались.

У Мегу не было конкретного плана. Для начала она решила просто веселиться, а дальше смотреть по ситуации. Подготовка к торжеству отвлекла девушку от мыслей о мести. Любой мести. Сейчас она вместе со всеми громко аплодировала, вызывая Дрока на импровизированную сцену. Подняв руку, чтобы все его видели, широко улыбавшийся мужчина забрался на стол посреди зала. Толпа стихла, музыку приглушили. Все ждали слов капитана.

- Это были трудные полгода! – громко объявил мужчина. – Мы столкнулись с проблемами, которые раньше обходили «Котел» стороной. Столкнулись и преодолели! Новый член нашей команды, - капитан указал на Мегу. – Стал незаменимым помощником в борьбе против киборгов!

По толпе прокатился одобрительный рев. Стоявшие ближе всех к девушке похлопали ее по плечами, выказывая уважение.

- Буря чуть не разрушила «Котел» и все же вот он, совершенно новый и целый, способный дальше бороздить просторы космоса! – Дрок раскинул руки, охватывая весь зал одним большим движением. – Сегодня мы будем пить за будущее! За будущее без гнета киборгов! За будущее без рабов и детей-солдат! Никогда не забывайте, за что мы боремся! Мы пираты и гордимся этим!

Последние слова капитана потонули в оглушительном реве. «Благородные разбойники», - подумала Мегу. – « Какая ирония». Кто-то передал ей стакан, и девушка, даже не задумавшись, что там, залпом осушила содержимое. Алкоголь обжег горло. Девушка опустошала стакан за стаканом, пока не почувствовала, что жар, который она испытывала, исходит изнутри, а не снаружи. Тело покачивалось вливаясь в пульсирующий ритм музыки, чувства притупились.

В очередной раз оказавшись у стола с алкоголем, Мегу наткнулась на Зака, хотя его лицо слегка расплывалось, если стоять слишком близко.

- Тебе уже хватит! - протягивая руку к ее стакану, прокричал док, многозначительно взглянув на плечо девушки. Лямка майки и лифчика упала, небрежно соскользнув по руке. Мегу не нашла в этом ничего особенного, хотя и не почувствовала, как это произошло.

- Не будь занудой! – скривившись, проворчала девушка, выливая в горло содержимое стакана прежде, чем Зак успел до него дотянуться. В лице дока она видела негодование и почему-то это веселило. Так же смотрел доктор Росс, когда Мегу приходила с долгих вечеринок Ямы, больше похожих на огромные драчливые оргии.

«Плевать на него!» - крикнул внутренний голос, и девушка бросилась обратно в толпу, подогреваемая знакомым барабанным боем. Стены и пол вибрировали. Вибрировала кожа каждого пирата вокруг нее. Так Мегу казалось. Кто-то подошел со спины и положил руку на живот девушки. Она бросила быстрый взгляд через плечо. Джун. В трезвом состоянии он ни за что бы не решился на это, но после долгих месяцев приставаний, неясное сознание парня не могло остановить его. «А почему бы и нет?» - подумала Мегу. Джун не был красавчиком, каких обычно, себе на горе, выбирала девушка. Он был таким простым, что не вызывал у нее совершенно никаких чувств, никакого желания. Это было все равно, что обнимать горячий камень. Приятно и пусто. И все же, заметив в толпе Эвана, Мегу прижалась спиной к груди парня, впечатав бедра в его таз. Реакция была незамедлительной. Руки Джуна, с живота, перешли на ноги девушки, прижимая ее все ближе и ближе к теплому сильному телу за спиной.

Проблеск злости в лице Эвана заставил Мегу усмехнуться. Закрыв глаза, девушка откинула голову на плечо Джуна, продолжая двигаться в быстром темпе. Ее тело было водой, змеей, струйкой дыма на ветру. Она подняла руки, предоставляя рукам парня еще большую свободу, которой они незамедлительно воспользовались. В тот момент Мегу было не важно, кто за спиной. Она заставила Эвана среагировать и это незабываемое чувство победы прочно отпечаталось в душе девушки.

Приоткрыв глаза, она осмотрела зал. Пират медленно перемещался в толпе, словно не замечая общего веселья. Он был трезв и холодными голубыми глазами неустанно наблюдал за Мегу, которая все больше и больше расходилась. Резко оттолкнув Джуна, девушка заковыляла к столу, неуклюже передвигая больной ногой с протезом. Эти железяки и пружины ужасно раздражали Мегу и она не могла дождаться момента, когда сможет, наконец, снять их. Налив себе еще стакан, возможно рома, девушка поднесла его к губам, когда неожиданно кто-то схватил ее за руку и оттащил к стене, где было меньше народу.

- Какого черта ты творишь?! – закричал Эван, стараясь говорить громче пульсирующей в зале музыки. Мегу зло вырвала кисть из его цепких пальцев и сделала глоток.

- Тебе какая разница? – скривившись, выплюнула девушка, готовясь уйти, но стоило ей повернуться, как пират вновь схватил ее кисть, резко развернув обратно. Его сила раздражала его. Как и его уверенность и холодные бесчувственные глаза.

- Я вижу твои взгляды! Хочешь спровоцировать меня? Ты доиграешься, если думаешь, что я не закину тебя на плечо и не вынесу отсюда, как мешок с мусором!

Выпустив из руки стакан, еще до того, как он разбился, Мегу быстро достала пистолет. Она никогда не расставалась с оружием и теперь уверенно приставила дуло к виску парня.

- Ты можешь быть сильнее меня, ловчее, быстрее, - презрительно зашипела девушка так, что никто, кроме Эвана не мог ее слышать. – Но я никогда не играю честно. У меня есть пушка и если ты думаешь, что я не воспользуюсь ею, то давай, попробуй выполнить свой план. Посмотрим, как твои мозги разлетятся по стенам!

Она шипела, выплевывая слова, как яд, раздражаясь все больше и больше от того, что Эван даже не менялся в лице. Он был трезвым холдонцем, а она пьяным человеком, все равно что мартышка, кидающая огненные вспышки в воду.

- Мегу… - попытался утихомирить девушку пират, отпустив ее и примирительно подняв руки.

- Убирайся ко всем чертям, - жестко выговорила Мегу, тщательно выделяя слова, а затем убрала пистолет и, развернувшись, уверенно направилась в центр зала, на ходу стягивая майку. Последнее, что видел Эван: то, как она, оставшись в одном лифчике и штанах, начала танцевать одновременно с двумя парнями, не стесняясь в движениях.

Это же было последнее ясное воспоминание Мегу.

Первое, что ощутила девушка при пробуждении – боль. Тупая боль била по голове, как будто хотела разорвать мозг на части. Застонав, Мегу попыталась подняться и поняла, что завалена какими-то вещами. В каюте горел свет, так что девушка только с четвертого раза смогла открыть глаза и осмотреться. Сухое горло першило. Мегу сидела на кровати в чье-то каюте. С одной стороны, уткнувшись лицом в подушку, храпел голый Джун. С другой… Застонав, девушка закрыла лицо руками, отчаянно пытаясь вспомнить события прошедших часов. Пират заворочался и повернул голову в ее сторону. Кажется его звали Джон. Или Джек. Это было что-то на «Дж», потому что она еще помнила, как смеялась по партию с парнями с одинаковыми именами.

Осторожно откинув одеяло, прикрывавшее полную наготу, Мегу сползла с кровати, поспешно собирая по полу свои вещи. Нижнее белье запуталось где-то в одеяле и девушка не стала его искать, боясь, что пираты проснуться. Один ботинок она нашла под кроватью, местонахождение другого осталось тайной. Вздохнув, девушка провела рукой по отросшим волосам, которые теперь, доставали ей до плеча, и вышла в коридор. Модуль показывал четыре часа дня.

Мегу смогла добраться до своей каюты, никого не встретив по пути, что казалось чистой удачей. Девушка шла босиком, быстро передвигая ногами, хотя протез мешал идти так, как ей хотелось. К счастью для Мегу, Сиры в каюте не оказалось. «Конечно», - усмехнулась девушка. – «Где ей еще быть, кроме как у Люка». От слабой улыбки голову вновь пронзила сильная боль. «Мне нужен душ» - пробормотала Мегу самой себе и, быстро скинув одежду, подставила тело теплым струям. Странно, что в каюте парней она обнаружила майку, ведь девушка помнила, как скинула ее после разговора с Эваном. Мегу надеялась, что Джун и Джек (или Джон) помнят не больше, чем она. Тогда, может, девушка смогла бы смириться с мыслью, что пропустила свой первый секс втроем.

- Доктор Росс убил бы меня, - тихо сказала Мегу своему отражению. Из зеркала на нее смотрела бледная, зеленоволосая девушка. Мегу не смогла найти розовую краску, а среди тех пачек, что она покупала еще полгода назад, была зеленая. Девушка привязалась к последнему цвету, но волосы так сильно отросли, что корни стали сильно портить картину. Стричься Мегу пока не стала. Что-то останавливало ее.

Вымокнув, девушка выползла из ванной, завернулась в полотенце, упала на кровать и блаженно закрыла глаза, под которыми залегли темные круги. Выглядела она так, словно ночью прогулялась сквозь врата ада и обратно. Еще на несколько часов Мегу погрузилась в небытие.

Ее разбудила Сира. Стоя у кровати, подруга усмехалась, положив руки на бедра. Что-то в ее позе насторожило Мегу. Или может ее мозг, наконец-то сбросивший оковы алкогольного тумана, смог осознать то, что прежде девушка не слышала.

Шумели двигатели.

«Котел» шел полным ходом.

Вскочив, Мегу в последний момент вспомнила, что уснула на кровати подруги, но было поздно – голова девушки впечаталась в матрас верхнего яруса. Ойкнув, Мегу приложила руку к макушке, зажмурившись от неприятного ощущения.

- Значит, решила остаться? – с ноткой самодовольства спросила Сира. Голос подруги показался девушке слишком громким.

- Как давно? – прохрипела Мегу не своим голосом. Сира нахмурилась.

- Да часов двенадцать уже летим.

Девять вечера.

Застонав, девушка бросилась обратно на кровать. Ну что за черт?! Как можно было пропасть отлет?! Мегу собиралась погулять на вечеринке, потом уйти, переночевать в городе и помахать пиратам на прощанье. Ночью она была так зла, пьяна и неосторожна, что умудрилась не только переспать с Джуном, но и лишить себя возможность на спокойное существование. Казалось, сама судьба приказывала Мегу остаться. Вот только девушка не верила в судьбу…

И, как выяснилось через несколько дней, это было не самое худшее…

Мегу начала смиряться, что придется остаться на корабле на неопределенный срок. Пытаясь выведать у Сиры, что произошло на вечеринке, она узнала лишь неопределенные, размытые факты, потому что подруга быстро скрылась в палате Люка и не покидала ее всю ночь. О том, что творила Мегу, сама Сира знала только понаслышке. И то, что она слышала, заставило девушку поверить, что подруга снова стала сама собой. Сира не могла не заметить, как изменилась Мегу за те пять месяцев, что провела в постели. Девушка стала какой-то тихой и задумчивой, а стоило кому-то проявить внимание, как тут же злилась и огрызалась, уходя прочь. Сира знала, как сильно Мегу ненавидит модуль и все же чувствовала, что если бы у подруги был шанс, она выбрала бы лечение нано-роботами. Одна мысль об этом вызывала у Сиры отвращение. Мегу становилась слишком зависима от кибер-технологии, а теперь, когда вынуждена была лечиться человеческими методами, злилась на всех и вся.

«Возможно, ей действительно стоило остаться в том городе», - подумала Сира, а затем тут же отмела эту мысль. Мегу слишком взбалмошна, чтобы жить спокойной жизнью. Спустя всего пару месяцев, подруга уже лезла бы на стену и переворачивала планету вверх дном лишь бы повеселиться.

После вечеринки, помимо Сиры, все пираты уверовали, что Мегу вернулась, стала прежней. И все же, несколько последовавших за отлетом дней пустили корни сомнения. Снова оказавшись на «Котле» Мегу вернулась к задумчиво-тихому существованию. Что происходило в ее голове понять не мог никто, даже Зак, который, казалось, был ближе всех к девушке. С Эваном она разошлась окончательно – теперь уже в этом не оставалось сомнения. Пираты решили, что эти два человека слишком сильные и каждый из них «перетягивал одеяло власти на себя», они были слишком независимы, чтобы оставаться вместе. Каждый раз слыша подобное заявление, Мегу про себя добавляла: «Он не человек. Он не способен на человеческие чувства», но даже это не могло до конца убедить девушку в правильности ее решения. Мегу злилась на Эвана, сильно злилась, но после вечеринки в ее душе не осталось ничего: ни гнева, ни привязанности, только воспоминания, которые теперь казались удивительно неправдоподобными. Все их встречи, вся их безумная страсть, которая разгоралась от одного прикосновения и гасла от одного слова… Это было больше, чем химия, и никак не влияло на чувства. Мегу хотела Эвана, в некоторые моменты девушка понимала, что будь возможность, она позволила бы повторить ему все то, что они уже делали, а потом сделать что-то новое, однако она его не любила.

Впрочем, сам Эван прибывал в растерянных чувствах, если подобное выражение вообще можно применить к холдонцу. Его удивляла перемена настроения девушки, ее безрассудное, бездумное поведение на вечеринке. Порой Мегу могла казаться сумасшедшей, но это было не настоящее безумие, а просто результат ее чрезмерной активности. Даже в самой сложной ситуации девушка сохраняла разум. В тот вечер она его откинула. Эван не стал наблюдать, что произойдет дальше. Как только с Мегу слетела майка, он развернулся и покинул нижнюю палубу, вернувшись в каюту, хотя музыка, грохотавшая по всему кораблю никак не способствовала сну. Только на следующий день, когда «Котел» был уже в космосе, парень узнал от Люка, которому призналась Сира, что Мегу хотела остаться на планете, уйти от пиратов. Эта новость задела что-то в душе Эвана, не так сильно, как могла бы, но парень слишком долго убеждал себя, что ему вообще нет дела до судьбы Мегу, поэтому удивился необычной боли, кольнувшей его холодное сердце.

Он больше не пытался поговорить с девушкой. Что бы Эван ни хотел ей сказать, он понимал – она не будет слушать. Мегу игнорировала его, ходила по другим коридорам. Эван решил, что она хочет уйти из-за ноги, из-за неспособности стать захватчицей. С другой стороны, мысли о том, что тайна девушки, раскрывшаяся в компании пиратов, неминуемо повлечет за собой смертную казнь, тоже могла стать причиной побега Мегу. Эван догадывался о ее тайне, но не мог заставить себя признаться, что верит в это.

Все изменилось на одиннадцатый день полета. Весь мир пиратов, и без того шаткий после стольких потрясений, буквально перевернулся с ног на голову. Это был вечер. Один из тех спокойных вечеров, когда Мегу, наслушавшись о предстоящем налете, помогла доку подготовить мед отсек к приему больных, а затем не спеша удалилась в каюту сразу после ужина. Зак позволил это девушке. Не потому, что она выглядела уставшей или подавленной, хотя подобные чувства начинали преследовать Мегу все чаще, а потому, что док знал о ее дневной встрече с Эваном.

В тот раз, пытаясь свернуть в ближайший коридор, чтобы не столкнуться с парнем, Мегу не успела уйти вовремя. Эван вдруг бросился вперед и перехватил ее, остановив попытку бегства. Бросив на парня недовольный взгляд, девушка не стала, как на вечеринке, доставать пистолет, хотя и угрожала ему в тот раз быстрой расправой. Нога с каждым днем все больше и больше болела от надоедливого протеза, который мешал нормально ходить. Мегу хотела одного: поскорее пережить налет, оказаться на твердой почве и уйти с «Котла», просто спокойно уйти. Девушка была уверена, что ей даже не придется ничего объяснять.

- Что-то хотел? – как можно равнодушнее спросила Мегу, немного приподняв брови. От такого спокойного, тихого обращения, Эван неожиданно замер в удивлении. Он даже отпустил руку девушки, которая тут же потерла ушибленное место пальцами.

- Сира сказала, что ты хотела уйти, - выпалил Эван, совершенно забыв, как хотел начать разговор. Короткое прикосновение к коже Мегу подействовало на него самым явным образом. Мысли парня спутались.

- Сира стала слишком много тебе говорить, - холодно заметила девушка. Мегу поражалась подруге. На Сарксе Сира старалась держаться подальше от дел девушки, она была хорошим союзником и напарником в драках, но никогда не лезла в душу Мегу, а та, в ответ, не лезла к ней. Сейчас же, найдя свое место в жизни, Сира как будто решила наверстать упущенное.

- Почему ты хотела уйти?

Эван знал ответ. Он знал ответ, который устроил бы всех пиратов – раненая нога, однако в глубине души парень надеялся, что Мегу скажет что-то другое. Любое другое оправдание он мог принять, но побег из-за слабости казался Эвану немыслимым по отношению к девушке.

- Ты же сам сказал, что я бесполезна, - сморщив нос, выдала Мегу. Парень не смог сдержать удивления, тут же проступившего на его лице.

- Я такого не говорил… - забормотал Эван, хаотично роясь в воспоминаниях, хотя был уверен, то девушка ошибается, но Мегу не стала слушать. Вскинув руку вперед ладонью, она приказала ему остановиться.

- Ты ошибаешься, если думаешь, что знаешь меня. – тихо заговорила девушка, частью сознания поражаясь, что решила пооткровенничать. – Борьба с киборгами много значит для меня, но правда в том, что я никогда не воевала по-настоящему. Я даже не думала об этом. У меня был дом, работа, друзья, в целом все, что нужно человеку для существования. Все это, - Мегу раскинула руки в стороны, - это замечательно, но не мое. Я дважды чуть не погибла за один месяц. Я так не могу. Мне страшно. Я боюсь, что в следующий раз не удастся отделаться синяками или раздробленной ногой. Я не хочу умирать. Я ненавижу киборгов, но не готова вот так умереть, с осознанием, что в целом, борьба пиратов не вносит вообще никакого вклада в дело Коалиции. Вам кажется, что вы герои, но это иллюзия. Вы воры и только. Вы грабите суда с обычными людьми, суда, на которых даже нет киборгов. Да, они принадлежат кибер-империи. На бумаге. Но то, что в сердцах тех людей вам неизвестно. И вы даже не задумываетесь о том, кого раните в слепой борьбе с призраками. Вы говорите, что воюете против киборгов, но на деле вы от них бегаете. Вы боитесь киборгов. Боитесь до ужаса. И я боюсь. И не собираюсь притворяться, что это не так. Я не хочу оставаться здесь, среди фанатиков, которые даже не понимают, за что они, как им кажется, сражаются. Ты, Эван, нужен им, хотя и не разделяешь целиком их взгляды. И то, что ты холдонец, то, что ты можешь трезво оценить ситуацию не взирая на привязанности, позволяет мне рассказать тебе правду. Остальным я скажу, что ухожу из-за ноги. Я действительно слаба, но не так, как ты думаешь.

Наступила тишина. В коридоре никого кроме них не было и Мегу оставалось только радоваться, что ее маленькую, тихую речь, не слышал никто кроме Эвана. Пираты бы не поняли. Фанатики не способны видеть за пеленой убеждений. Они вырастают на вере в то, что кибер-империя это зло, но не думают о том, как реально от нее избавиться. Их мелкие действия вредят людям, но не киборгам. Ирония в том, что пираты, воюя с киборгами, напрямую таковых совсем не затрагивают. Именно поэтому кибер0-империя весьма свободно относится к ловле пиратов. Уничтожили – хорошо, нет – ничего страшного. Пираты не способны нанести империи никакого вреда, а значит в особом отношении тоже не нуждаются. Ящериц куда больше интересуют преступники четвертого и пятого ранга, беглые Кона, ученые-специалисты, а пираты это так – если по дороге попадутся.

Мегу могла бы сказать все это Эвану, однако в его лице она видела понимание. Команда «Котла» дала ему цель в жизни, смысл существования. В благодарность парень защищает их, помогает и остается независимо от того, как бесплодна эта борьба. Но Мегу ничего не должна пиратам. Девушка неожиданно поняла, что просто хочет домой. Не на другую планету, не другой жизни. Она хотела на Саркс. В Яму. Хотела увидеть Тома – свой незыблемый оплот, который, конечно же, ждет ее там. Волнуется, думает, что Мегу погибла, а потом улыбнется и обнимет ее. Девушка скучала по тому ощущению тепла и безопасности, которое дарил дом. По успокаивающему шуму дождя и крикам темных улиц. Там она сможет прийти в себя. Пара битв на арене, несколько прогулок по мокрому асфальту и Мегу станет прежней. Она верила в это.

- Есть прошлое, - продолжила Мегу, - которое я никому здесь не могу открыть. Правда, которую должна оставить при себе. Про четвертый ранг и жизнь, какой она была раньше. Пираты ценят мой вклад, но никогда не смогут полностью доверять тому, у кого остаются свои секреты. Дрок терпит это только потому, что ему нужны мои знания о киборгах…

Она безразлично передернула плечами, замолкнув на полуслове. Мегу много хотелось сказать. Девушка вдруг поняла, что доверяет Эвану. После всех его слов и действий, после того, как он заботился о ней и поведал свою историю, Мегу чувствовала себя уютно в его компании. Это чувство пугало ее.

- Я верю тебе, - прошептал Эван. На мгновение, всего на мгновение девушке показалось, что его глаза потеплели, но затем Мегу поняла, что это всего лишь слабая улыбка преображала лицо пирата. Глаза холдонца оставались ледяными.

- Ты ничего обо мне не знаешь, - неожиданно резко заявила девушка и, не дожидаясь его ответа, бросилась к кабинету дока. Весь оставшийся день Мегу прибывала в растерянных чувствах. Все шло не так. Все катилось по наклонной. Вначале нападения на «Котел» один за другим, затем эта чертова нога. Уважение, завоеванное с таким трудом сменилось жалостью. Злость сменилась усталостью. Мегу даже не представляла, как может опустошать подобный гнев, если испытывать его слишком долго.

Поставив локти на колени, девушка опустила голову на руки и забралась пальцам в волосы, стягивая кожу головы. Она сидела на верхней койке в своей каюте. Сиры не было на ужине – подруга пропадала где-то с Люком. Эван пришел позже, когда Мегу уже скрылась в каюте. Девушка поела в компании Пола и Барри, без конца восхваляющих ее храбрость. Неприязнь Пола по отношению к ней погасла после схватки, а после спасения из шахты исчезла совсем, вернув на место восхищение. Мегу не стала прогонять парней. Их веселая болтовня даже немного расслабляла, позволяя задуматься о чем-то своем и при этом не выглядеть слишком замкнутой. Девушка впервые в жизни погрузилась в себя на такое количество времени, что окружающие стали мешать. Мегу. Та прежняя Мегу была душой компании, заводилой на всех вечеринках, сердцем любой группы. Девушка в который раз задалась вопросом: «Что с ней стало?».

Размышления Мегу прервала Сира, неожиданно влетевшая в каюту. Дверь за подругой поспешно захлопнулась и закрылась на замок. Это новшество удивило Мегу, поэтому девушка, подняв голову, внимательно уставилась на Сиру. Подруга выглядела взволнованной и обеспокоенной. Быстро подбежав к кровати, девушка сунула в руки Мегу планшет со словами:

- У нас огромные проблемы!

Нахмурившись, Мегу включила экран. Там оказалось что-то в роде досье. Этакий поисковой лист. Их использовали для поиска преступников. Такие были записаны в подпрограммы Ящериц, чтобы было проще опознавать преступников. А еще их использовали Черные торговцы. Мегу не пришлось долго думать, чтобы понять, чьи это записи.

- Корабль Черных торговцев на подлете! Они вот-вот пристыкуются к нам! Этот файл выслали капитану и всем, стоящим после него в иерархии. Люк его еще не видел. Это его планшет, я прибежала, сразу, как пришел файл! – торопливо объясняла Сира, не скрывая страха. Девушка заламывала руки, в нетерпении ожидая, когда подруга перелистнет страницу.

Мегу почему-то замерла с пальцами над экраном. На первой странице, с подписью о поимке, было досье какого-то Кона. Девушка так мало знала о таинственной расе и так много хотела узнать, что задумавшись, совершенно забыла об опасности, грозящей ей самой. Мегу никогда не видела Кона и теперь, посмотрев на портрет поняла, что они совсем не похожи на людей. Да, Кона сложно затеряться в толпе, вот почему их так легко ловят…

- Чего замерла?! – в напряжении воскликнула Сира и, потянувшись к экрану, быстро пролистала первые две страницы. Мегу успела только заметить, что на второй тоже был Кона, но ни имени, ни фотографии не увидела. Сира хотела пролистать и третью, как вдруг подруга перехватила ее пальцы. Замерев, девушка впилась взглядом в так хорошо знакомое лицо. Доктор Росс. На третьей странице в приоритете киборгов. Казалось, мозг давал подсказку еще раньше, но Мегу отказывалась это признавать, а теперь, рассматривая досье, девушка вдруг почувствовала что что-то не так. Что-то не укладывалось в голове. Глаз зацепился за заглавную букву «Ф» и сердце Мегу замерло в неверии. Рядом с портретом доктора Росса большими буквами было четко выделено: «Джосайя Фергинс». На все, что писалось дальше, у Мегу не хватило сил. Джосайя Фергнис. Доктор Росс. Человек, который ее вырастил. Человек, который ее спас. Человек, которого она на протяжение всей жизни ненавидела за то, что он вставил ей в голову модуль. Человек, не решившийся сказать ей правду…

Мегу не могла пошевелиться. В ее голове хаотично бегали двери модуля, пока, наконец, девушка не замерла перед знакомой, пропавшей почти на полгода, дверью с надписью «Джосайя Фергинс». Когда она появилась? Кажется, Мегу тогда исполнилось восемнадцать. После очередной проверки у Росса, она вдруг обнаружила эту дверь. Он дал ей возможность узнать. Все могло измениться еще тогда… почти семь лет назад.

Зак… он так удивился, что Мегу жила не с отцом. И хотя он сказал, что Фергинс не возвращался на родную планету, похоже, док просто ошибся. Зачем он вернулся? Что Джосайя делал там в момент уничтожения ее дома? Судя по тому, что рассказывал Зак, к тому моменту отец уже переметнулся к Коалиции, но еще оставался на Ганимеде. Неужели он прилетел туда с киборгами? Прилетел зачем? Все истории Росса, все идеалы на которых она выросла… это были идеалы Джосайи Фергинса. Его поведения, жесты, которые Мегу невольно копировала, сама того не замечая. Это было больше, чем генетика. Он вырастил ее! И ни разу не сказал правды. Как часто Мегу кричала ему в лицо, что ее жизнь – не его дело, что он для нее никто.

Мегу не могла даже злиться. Она впала в ступор, уткнувшись взглядом в портрет и подпись рядом с ним. Джосайя Фергнис. Человек-легенда. Человек с пятым рангом, про которого она узнала всего полгода назад. Как она могла не заметить? Зак сразу понял, чья она дочь! Как Мегу могла быть так слепа? Сейчас, смотря на портрет доктора Росса, девушка особо ясно видела сходство. Она сильно пошла в мать, но глаза. Стальные глаза были наследием Фергинса. Такие же жесткие, как у него. С таким же ястребиным взглядом. Мегу даже не понимала, от чего окружающих бросало в дрожь, когда она смотрела на них так. Отчего взгляд Зака порой туманился воспоминаниями, словно он сравнивал ее с отцом.

В голове Мегу было пусто. Прошло не больше минуты, а девушке казалось, что она прожила еще одну жизнь. Мегу успела переоценить каждый шаг, каждое слово Росса, которое ей подсказывал модуль. Как близко был ответ и как долго она до него шла! Росс это Джосайя. Один из столпов Коалиции Свободных планет. Человек, за которым охотиться весь кластер. Не удивительно, что он спрятался в Яме, на окраине, куда ни один нормальный торговец не сунется, а Ящерицы бывают и того реже.

- Ты ведь не знала отца, да? – тихо спросила Сира, решив, что подруга замерла от удивления, потому что впервые увидела портрет человека, который ее зачал. Мегу кивнула. Она действительно не знала отца. Не понимала его. Не понимала, почему он не рассказал, почему терпел ее мерзкое поведение и неуправляемый характер. Росс присматривал за ней, наставлял, но позволял девушке отвергнуть все советы. Он полностью освободил ее от каких-либо привязанностей, предоставил возможность создать свою личность, не изменяя ее под отцовскую. И все равно Мегу пошла в Джосайю. Все равно соглашалась с его доводами и повторяла его жесты…

Девушка не представляла, что делать дальше. Все мысли об опасности исчезли из ее головы. Еще несколько минут назад Мегу мечтала вернуться домой, а теперь… как она посмотрит ему в глаза после того, что узнала? Как сам Джосайя отреагирует? Мегу так погрузилась в размышления, что услышала Сиру только со второго раза.

- Листай дальше, - обеспокоенно сдвинув брови к переносице, тихо сказала подруга. Она уже не так нервничала, как в начале, и все же была напряжена до предела. Мегу словно очнулась. Девушка догадывалась, что увидит, но ничего не могла поделать.

На четвертой странице оказался еще какой-то человек. На пятой красовался портрет девушки по имени «Мэгги Фергинс», сконструированный за счет данных о матери и отце и в целом вполне похожий на Мегу. Девушка пробежалась по досье. Соучастница. Дочь Фергинса. Беглый полукиборг. Ее тайна, так бережно охраняемая в течение полугода, оказалась раскрыта всего одной страницей. Если бы только Мегу осталась на той планете…

Почему-то у девушки не было сожалений. Она подняла голову и встретилась с неуверенными бледно-зелеными глазами подруги. Как два омута, они затягивали Мегу в себя, не позволяя пошевелиться. «Котел» качнуло. Послышался характерный звук – корабль Черных торговцев пристыковался к пиратскому. Вот-вот будет открыт коридор. Помимо преступников в фале были перечислены вещи, которые Черные торговцы готовы были купить, но это уже не имело значения. Мегу все понимала. Как бы сильно они ни помогла пиратам, ни один из подвигов не отменял ее природы. Они – фанатики. Она – полукиборг. Конец истории.

Девушка прекрасно понимала, что даже если Эван и Зак встанут на ее сторону, с целым кораблем им не справится. Тем более – с двумя. Они в открытом космосе. Бежать некуда. Даже если Мегу прогрызет путь до спасательного шаттла, Черные торговцы просто перехватят его. Сира тоже понимала это. Как понимала и то, что знала Мегу еще с Ямы, знала о ее секрете и это неминуемо сделает ее соучастницей. Сира не готова была потерять все, что имела.

- Прости, - быстро бросила девушка, а в следующий момент вытащила пистолет и приставила его к голове подруги. – Сдай оружие.

По коридору кто-то пробежал. Девушки слышали грохот шагов и одновременно напряглись, но пираты пролетели мимо. Рано или поздно, они явятся сюда. За жизнью Мегу. Возможно, Дрок, в припадке ненависти к киборгам, решит лично расправится с девушкой, но Зак убедит его, что продать ее выгоднее. Зак знает, что киборги ее не убьют. Знает об их планах. Возможно, он убедит продать ее, а не убивать, в надежде, что каким-то чудом Мегу сбежит, спасется. Девушка знала, что невозможно сбежать от Черных торговцев.

Пораженчески подняв руки, Мегу осторожно опустила одну из них, вынула пистолет из кобуры и протянула его Сире. Подруга быстро схватилась за оружие, убрав его в собственную кобуру. Пульсатор Сира не попросила. Мегу прищурилась и все же не стала предлагать последнее оставшееся у нее оружие.

- Спускайся, - командным тоном приказала Сира. В ее голосе, в ее глазах ни осталось ни страха, ни сомнений. Может, где-то внутри девушку разрывало, но она хорошо знала свою роль. «Или же», - подумала Мегу, - «Это никакая не роль, а ее настоящие чувства». В любом случае, под конвоем, девушку вывели из каюты. Оказавшиеся в тот момент в коридоре пираты замерли, с удивлением.

Вначале Сира повела Мегу на мостик. Дрок уже шел им навстречу, широкими гневными шагами быстро пересекая пространство коридора. «Фанатик» - презрительно подумала Мегу, внутренне готовясь к оскорблениям, драке и попытке убийства.

- Прошу прощения, капитан, я заглянула в файл и не смогла терпеть! – вытянувшись по струнке, выдала Сира. Она могла себе это позволить, потому что теперь на Мегу направлялось уже целых пять пистолетов. Внутренне девушка вся тряслась от страха, а снаружи оставалась спокойной, даже скучающей.

«Играй свою роль, Мегу», - мысленно приказала себе девушка, - «Ты знала, что однажды это случится».

- Отведите предательницу к люк-коридору, - не скрывая презрения, приказал Дрок, впившись злыми глазами в лицо Мегу. Она твердо встретила не менее твердым взглядом. – Ты много сделала для команды, поэтому я оставлю тебе жизнь, Мэгги Фергинс.

Все замерли, капитан рявкнул: «Сейчас же» и целая толпа потащила Мегу к люк-коридору, навстречу неминуемой гибели. «Может киборги не убьют меня сразу, но в конечном итоге все равно прикончат» - подумала Мегу, стараясь сохранять лицо. Со стороны девушка выглядела даже немного самодовольной тем, что смогла обмануть целый корабль. Это ее выражение только больше злило пиратов, на что Мегу искренне рассчитывала. Задобрить их все равно было уже невозможно. Так хоть уйдет с поднятой головой.

На площадке у люк-коридора собралась, казалось, вся команда «Котла». В первых рядах, Мегу заметила Пола. Выражение лица мальчишки было не иначе, как полным ненависти. «А ведь я дважды спасла тебе жизнь, неблагодарный маленький ублюдок» - зло подумала Мегу, вспоминая, как застряла в страшной шахте, защищая парнишку от падавших с потолка балок.

Рядом с Полом замер Барри, но он скорее был удивленным и растерянным. В глазах парня Мегу не видела фанатизма. Возможно, он прислушался к ее словам, в гневе сказанным как-то в общем зале. Тогда для него не все потеряно… Мегу искала глазами Зака. Единственное, чего она боялась – что дока обвинят вместе с ней, в конечном итоге они так много времени проводили рядом. Он сканировал ее в самом начале – к нему будет больше всего претензий.

- Где док? – рявкнул Дрок, стоя впереди гневной толпы. Они напоминали крестьян с вилами и факелами, ведущими ведьму на костер. Вот только оружие с годами стало лучше…

Зак пробрался через ряды злых пиратов, неловко расталкивая их и вызывая неодобрение.

- Ты знал? – без прелюдий спросил капитан, впившись в дока не менее гневным взглядом, чем в Мегу. Эмоции Дрока зашкаливали и лились через край, но это лишь подогревало команду.

Зак бросил взгляд на девушку. Ей не нужно было ничего говорить. Док прекрасно понимал, в каком оказался положении, а Мегу понимала, что он не станет спасать ее, бездумно бросаясь грудью на острие ножа. Поэтому она почувствовала лишь слабую боль, когда увидела, как исказилось от презрения лицо Зака. Мужчина повернул голову обратно к капитану и спокойно сказал:

- Нет. Я сканировал ее и ничего не обнаружил. Я бы ни за что не позволил киборгу подняться на корабль!

Дрок поверил, хотя Зак напрягался изо всех сил, чтобы выглядеть искренним.

Мегу пробежалась по знакомым лицам. Лицам, которые относились к ней с подозрением, потом с уважением, любовью, дружелюбием. Они приняли ее, пока не знали правды, а узнав – отвернулись. «Такая команда не достойна моих сожалений» - гневно подумала Мегу, чувствуя, как распаляется. Все эти взгляды, полные злости, их лица, кривившиеся так, словно она вдруг превратилась в мерзкую змею. Мегу тоже начала злиться. Она злилась на этих людей, на их ограниченность, на их слепой, тупой фанатизм, за которым не стоит ничего, кроме идиотской веры, что киборги – зло. Девушка в тот момент даже не подумала, как это похоже на мысли Джосайи Фергинса. Гнев, горевший внутри нее был искренним и честным.

Окинув взглядом толпу, Мегу неожиданно наткнулась на ледяные глаза холдонца. Он стоял позади, со стороны наблюдая за ее «сжиганием». В лице Эвана не было ничего, вообще ничего, кроме жуткого холода, от которого по позвоночнику девушки прошла неприятная дрожь. Холдонцы воины, все до одного. Их мировоззрение основано на логике, почти так же как у киборгов. И они безжалостны к тем, кого считают врагами. Мегу не стала задуматься, считает ли Эван ее врагом. Одним она точно была – угрозой. Пират понял это еще в самом начале, тогда, когда пытался убить девушку. И не смог. Мегу и сейчас задавалась вопросом, почему он не смог. Видимо, какой-то холдонский инстинкт подсказывал Эвану истинную природу девушки. Хорошо, что парень его не послушал.

Мегу хотелось плюнуть в злые лица пиратов, но она решила, что это будет слишком. Черные торговцы, уже вставшие по обе стороны от нее, никак не реагировали на бессчётное число пистолетов, направленных в их сторону. Заковав Мегу в наручники, двое здоровых мужчин, которых девушка даже не успела толком рассмотреть, схватили ее за руки и держали, позволяя пиратам вылить свой гнев. «Как быстро перестало значить все, что я сделала для них» - с горечью и злостью подумала Мегу, стараясь сохранить на лице безразличие. Тем временем Черные торговцы перетаскивали по коридору предметы, которые Дрок с радостью продавал. «Заодно и меня», - подумала девушка. – «Как ненужный хлам».

Мегу забирали последней. Девушка видела, как Дрок пожал руку какому-то высокому, грузном мужчине. Последний раз взглянув на Зака, Сиру и, под конец, Эвана, лицо которого оставалось безразличным, Мегу умудрилась заставить себя усмехнуться прямо в лицо пиратам. Дверь люк-коридора захлопнулась за ее спиной.

*Саркс329. Яма.*

*Сразу после событий на «Котле». Пятница. 17:29.*

Что-то пиликнуло. Том крутанулся на стуле, уставившись на компьютер, к которому ему нельзя было приближаться. Не сейчас, когда доктора Росса нет в кабинете. Парень неукоснительно следовал этому странному правилу. Экран манил парня к себе. «А что, если там что-то важное?» - взволнованно подумал Том, неловко заламывая руки. Росс все не возвращался и, наконец, парень решился. Оттолкнувшись ногами от пола, Том прокатился на стуле через весь кабинет, как это часто делал Росс, и неуверенно замер перед столом.

Пять минут терзаний и парень заставил себя потянуться к мышке. Любопытство пересилило. Доктор Росс часто отвечал на какие-то таинственные послания, пропадал где-то неделями в последние месяцы, и никогда ничего не объяснял. Это раздражало Тома и одновременно вселяло в него бешеное желание узнать правду.

Включился экран. Парень помнил, как делал это Росс, поэтому уверенно направил мышку к маленькому значку в нижнем правом краю рабочего стола. Открылась почта. По крайней мере, вид у этой программы был, как у почты, хотя Том был с ней незнаком. На мгновение взыграла совесть парня. Это ведь совсем не его дело, о чем переписывается доктор Росс, но в окошке было видно содержание короткого письма и с этим Том уже ничего не мог поделать.

- Король взошел на борт, - пробормотал парень, хмурясь. Какой еще король?

- Что ты сказал? – послышался вдруг из-за спины резкий, грозный голос доктора. Том подскочил, как ужаленный, но скрывать преступление было поздно. Повернувшись, парень со страхом уставился в жуткие стальные глаза Росса, прожигавшие его насквозь.

- Я не… - начал невнятно бормотать Том, но доктор быстро прервал его оправдательную речь.

- Отправитель? Последние цифры, быстро! Кто это написал?!

Неожиданно парень понял, что Росс злиться не на него, а на содержимое письма. Быстро повернув голову, Том озвучил последние цифры номера отправителя. Доктор замер. Что-то проскользнуло на его лице. Парень достаточно долго работал с этим таинственным человеком, чтобы научиться различать даже слабый проблеск чувств. Это был страх. Настоящий страх, которого Том никогда прежде не видел в лице Росса.

- Чертовы фанатики! – неожиданно взревел доктор и с силой ударил ногой по стоящей рядом койке. Та никак не отреагировала на приступ насилия. Том, замерев от ужаса, ждал, когда гнев перейдет на него. Ждать пришлось недолго. Вскинув руку с пистолетом, Росс прижал дуло ко лбу парня.

- Что еще ты видел? – грозно рявкнул доктор. Том не смел даже открыть рот.

- Ничего, - едва слышно прошептал парень, хотя доказательство находилось за его спиной. Письма о поставках оружия, хоть и закодированные, но вполне понятные для Тома, показывали, что Росс занимается в жизни не только врачеванием. Заглянув за плечо парня, мужчины скептически приподнял одну бровь.

- Назови хоть одну причину не убивать тебя, - холодно произнес доктор, чеканя слова. Мысли в голове Тома хаотично бегали, от страха дрожали руки. Он сцеплял и расцеплял пальцы, пытаясь собраться, но не мог. В глазах Росса парень не видел никакого сострадания, никакого сомнения. «Он действительно убьет меня!» - в ужасе подумал Том и как только это случилось, как только самая страшная мысль проскользнула в сознание и засела там, парень вдруг стал спокоен. Он уже забыл, какого это – находиться в по-настоящему стрессовой ситуации. Обычный, дружелюбный, веселый и неловкий Том под сильным давлением неожиданно менялся. Его и самого пугали эти изменения, но они не раз спасали парню жизнь.

- Вы обучали меня больше года. Какой смысл уничтожать плоды собственного труда и начинать с начала? – спокойно спросил парень. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Внутренне доктор Росс усмехнулся – ему очень понравилась реакция.

- Я не раз уничтожал то, что сам же создавал. Не ты первый, не ты последний, - бросил мужчина, желая узнать, что будет ученик делать дальше. Том не выглядел растерянным или испуганным, хотя Росс явно видел страх в его глаза всего минуту назад. Выбирая ученика, доктор ориентировался на Тома, как человека, которому доверяла Мегу, однако за весь год, как бы хорошо ни учился парень, он ни разу не проявил характера. Ни разу не показал, что имеет хоть какой-то внутренней стержень. Если бы Росс только знал, что нужно надавить посильнее…

- Мегу не простит вам этого, - пробормотал Том и тут же прикусил язык, осознав ничтожность аргумента. Девушка в достаточной мере ненавидела своего опекуна, но никогда настолько, чтобы полностью отказаться от него. Доктор прищурился.

- Она даже не узнает, в Яме постоянно кто-то умирает,- с холодной уверенностью заявил Росс. По спине Тома прошлась дрожь, а затем, неожиданно, парень нашел ответ. Дело было даже не в том, что при желании, доктор мог застрелить его уже давно и все же оставлял возможность выкрутиться. Дело было в самом Томе!

- Весь этот год я ненавидел вас, - тихо заговорил парень, заставляя лицо учителя приобрести скептическое выражение. – И все же, работа здесь помогла мне кое-что понять. Я хочу быть врачом. Хочу быть чем-то большим, чем очередной мальчик-механик из Ямы. Вы требовали безоговорочного доверия, когда предлагали мне обучение, поэтому я не спрошу, чем вы занимаетесь в свободное время. К моему обучению это никак не относится. Однако я буду требовать подобного доверия и по отношению ко мне. Я никогда не использую неполную информацию, а полной не имею. Я не намерен предавать вас, ставя под угрозу собственную карьеру.

Том говорил медленно и уверенно. Каждое слово все больше и больше уверяло парня, что он выбрал нужный путь. Когда Том закончил, мужчина опустил пистолет. Напряжение схлынуло вместе с адреналином. Парень начал дрожать, лишь теперь до конца осознавая, что бы случилось, не найти он нужных слов.

- Хорошая речь, - убирая оружие, одобрительно кивнул Росс. – Слишком длинная, стоит над этим поработать… - нахмурившись, он приложил руку ко лбу, разглаживая морщины. Взгляд доктора был устремлен на погасший экран компьютера. – Придется ускорить планы… - тихо пробормотал мужчина себе под нос.

Отодвинув парня, Росс закрыл все программы и заблокировал компьютер перед тем, как выключить. Затем мужчина быстро вскрыл системный блок и достал маленькую деталь, в которой Том с удивлением узнал карту памяти. Помахав ею перед носом ученика, Росс демонстративно убрал карту в карман. Только теперь парень заметил, что на докторе нет халата. Длинная, заканчивавшаяся ниже пояса, кожаная куртка была расстегнута. Из-под нее виднелась черная рубашка, непривычно меняя облик врача, который, как думал Том, вообще не покидал клиники. Черные непромокаемые брюки заправлялись в высокие сапоги. Впервые Росс выглядел не истощенным стариком, а мужчиной, далеким от могилы. Седые пряди, тянувшиеся от висков, были ровно уложены назад. От взгляда прежнего доктора люди замирали на месте, взгляд такого Росса мог убить…

Том понял, что учитель скрывал от него намного больше, чем парень даже мог представить. И хотя Том только что повторил свое обещание о доверии, любопытство грызло его изнутри.

- Кое в чем ты не прав, - задумчиво выговорил учитель. – Это напрямую относится к твоему обучению, хотя я не планировал, что все произойдет вот так…

Вздохнув, мужчина качнул головой и вытянул перед собой руку. На запястье сверкнули часы. Времени не оставалось.

- Одевайся, есть дело, - быстро бросил Росс и направился к оставленной у двери сумке. Ее Том тоже не сразу заметил. Нахмурившись, парень молча взял с вешалки куртку и надел ботинки. Он решил подождать, пока доктор сам все объяснит, но тот стремительно покинул клинику. Все, что оставалось Тому – помчаться за учителем. Они быстро шли по недружелюбным улицам Ямы, дождь безжалостно лупил по асфальту. Том успел накинуть капюшон перед выходом, у Росса его просто не было. Раньше парню казалось, что доктор хрупкий и слабый, что он сломается или заболеет, но жёсткая уверенность в лице мужчины поколебала веру парня. «Кто же он такой?» - в который раз мысленно задался вопросом Том. Преступник пятого ранга. Как мало людей удостаиваются этой высокой цифры. Что совершил доктор, чтобы стать гонимым целой империей?

Том даже не заметил, как они прибыли на станцию. Росс купил для него билет, когда поезд уже подлетал к пирону. С округлившимися от удивления глазами, парень неуверенно последовал за учителем, хаотично пытаясь вспомнить запер ли он дверь дома. Может и не запер. У Тома вечно вылетали из головы подобные мелочи. «Надеюсь Корби будет в порядке» - уныло подумал парень, а в следующее мгновение поезд рывком сорвался с места.

- Разбуди, когда будем подъезжать к Пошису, - сказал доктор, глотая какие-то таблетки. Том в недоумении нахмурился.

- Зачем мы едем в Пошис?

- До Пошиса! Разбуди меня за станцию до города! – настойчиво повторил мужчина, игнорируя вопрос ученика. Затем он убрал сумку под койку, забрался на нее и закрыл глаза. Том не мог поверить своим глазам. За весь год доктор спал не больше четырех часов в сутки, как и его ученик. Парень, худо-бедно, привык к жесткому режиму, однако теперь Том задумался: была ли у Росса причина для бессонницы?

Время тянулось мучительно медленно. Ближе к ночи Том позволил себе поспать, но из-за выработавшегося режима, проснулся к раннему утру, в то время как доктор продолжал дремать, мирно посапывая. Станций между Ямой и Пошисом было мало, поэтому Том быстро определил момент, когда пришлось будить учителя. Они вышли на самой окраине, ранним утром понедельника. Потянувшись, доктор Росс зевнул и, закинув сумку на спину, направился к лифту. Поезд, качнувшись, полетел дальше, оставляя за собой след белого дыма.

На улице было холодно. Туман стелился по земле. Занимался рассвет. Том удивился, услышав о Пошисе, но еще больше удивился, когда доктор Росс уверенно направился по широкой дороге на территорию складских помещений. Это был отдельный район города, примыкавший к Пошису, но совсем не являющийся жилым. Здесь люди хранили свое имущество, тщательно скрытое в отдельных, закрытых зданиях. В такой ранний час, на складах, конечно же, никого не было.

Росс шел, насвистывая какую-то мелодию и без конца поправляя сумку, которая так и норовила соскользнуть с плеча. Том плелся за ним без особого воодушевления. Два дня в дороге и многочисленные вопросы, которые парень не мог задать, сделали Тома ужасно раздражительным. Наконец, пройдя весь район до конца, доктор Росс остановился у одного из самых больших зданий. Том округлил глаза, не представляя, что может увидеть внутри и откуда у мужчины деньги, чтобы содержать подобное помещение.

Открыв крышку над электронным замком, доктор Росс провел карточкой и быстро набрал код. Щелкнули задвижки. Толкнув большую скрипучую дверь, мужчина уверенно шагнул в темноту. Чуть менее уверенно в щель скользнул Том.

- Поднимайся, я включу свет, - крикнул Росс, пробираясь куда-то вглубь склада. Парень хотел сказать, что не видит никакой лестницы, но глаза уже начали привыкать к темноте, и Том разглядел ступеньки. Эхо его шагов гулко отражалось от стен – ботинки выбивали дробь по железной лестнице. Парень успел подняться на широкую площадку, когда включился свет. Том неуверенно осмотрелся и замер, от шока раскрыв рот. Перед ним, большую часть склада, занимал небольшой космический корабль. Парень видел их только издалека, когда те поднимались в небо, но никогда достаточно близко. То, что предстало его глазам вызвало в душе Тома искреннее восхищение. Он даже не заметил, как застучали по ступеням тяжелые сапоги доктора Росса.

Чисто черный, с острыми крыльями, напоминавшими птичьи, корабль словно застыл в мгновение до взлета. В отличие от торговых кораблей, со строением которых Том был знаком, у этого не было ни одного стекла, даже на капитанском мостике.

- Познакомься с моим «Стрижом», - гордо произнес доктор. – Именно он двадцать лет назад спас нас с Мегу от киборгов.

Прикрыв рот, Том направился за Россом, не отрывая глаз от корабля. Они обходили левый борт, когда на крыле парень заметил инициалы: «J.F.»

- Это одно из старых наречий? – нахмурившись, спросил Том, замерев перед надписью, которая что-то будила в его голове. Мозг парня быстро работал, пытаясь найти в памяти то, что делало эти буквы смутно знакомыми.

- Да, - не оборачиваясь, бросил доктор Росс. – Еще с Земли.

Эта фраза неожиданно отвлекла поток мыслей Тома.

- С Земли? – резко развернувшись, удивленно вскрикнул парень. Росс откинул крышку под крылом корабля, пробивая какие-то цифры. Рядом распахнулся люк.

- Да. Она существовала, хотя сложно сказать, где именно. Во многих старинных источниках указывается определенная планета, с которой произошли все люди.

Мужчина закинул сумку на плечо и поднялся на борт. Том хотел уже следовать за ним, как вдруг замер с приподнятой ногой. «Дж.Ф.», пятый ранг, корабль, заказы на оружие…

- Вы Джосайя Фергнис, создатель теории подпростраственных перемещений! - в шоке выдохнул парень, как раз в тот момент, когда Росс выглянул из корабля. Мужчина взглянул на Тома с таким спокойствием во взгляде, словно парень не раскрыл самую главную тайну его жизни. Доктор проворчал что-то в роде: «Только это обо мне и помнят!» и замер в ожидании, когда ученик отойдет от свалившейся ему на голову информации.

- Джосайя… - продолжал бормотать Том, вспоминая что-то еще. – Мегу говорила ее отца звали Джосайя…

Парень резко вскинул голову, впившись полными любопытства карими глазами в стальные глаза доктора Росса. Такие же как у Мегу.

- Мы похожи, - кивнув, подтвердил мужчина. – Удивительно, как Мегу этого не замечает.

- Думаю, она, как и я, привыкла не обращать на это внимания, - задумчиво пробормотал Том, внимательно осматривая учителя, оказавшегося совсем не тем человеком, за которого его принимали.

- Ты знаком с теорией подпространственных перемещений? – неожиданно спросил Росс, с долей недоверия в голосе. Даже про себя Тому непривычно было называть учителя «Джосайей».

- Нет, только знаю, что это, что вы ее создали, работали на киборгов, а потом переметнулись, а теория осталась у них…

Неожиданно мужчина самодовольно усмехнулся.

- Теория всегда была и остается здесь, - он постучал пальцем по виску и махнул рукой, приглашая Тома подняться на борт. Парень неуверенно проследовал за учителем. Свет зажигался по мере их приближения. У «Стрижа» не было дополнительных отсеков, кают и залов. Капитанский мостик занимал основную часть корабля. Кресло перед широкой сенсорной панелью управления, которая проецировала изображение с наружных камер корабля, как если бы там было стекло, привинченный к полу стол ближе к коридору, пара стульев там же, с фиксирующимися ножками.

Доктор Росс что-то нажал и повсюду стали загораться сенсоры. Кнопочки на черных панелях приобрели цвет и манили к себе любопытные пальцы Тома. Просканировав корабль мужчина остался доволен результатом и упал в капитанское кресло. На экране Том как через стекло видел ворота склада и подошел к креслу, встав за ним.

- А мне не надо пристегнуться? – неуверенно спросил парень, только теперь до конца осознавая, что они вот-вот покинут планету. Не Яму, не Пошис, а сам Саркс! Том никогда не был за пределами Пошиса, не то что Саркса! Это было невозможным и теперь казалось сущим безумием! Человек, у которого парень учился оказался самим легендарным Джосайей Фергинсом, про которого говорили во всем кластере, а теперь они улетают куда-то на его космическом корабле!

Тому казалось, что он спит. Ущипнув себя за руку, парень почувствовал боль, но даже это не смогло убедить его в реалистичности происходящего. «У меня нет с собой сменной одежды», - неожиданно влетела в голову Тома хаотичная мысль. – «И зубной щетки. Что мы будем есть? Куда мы летим? Надолго? Это опасно? А если наткнемся на киборгов?». Вопросы беспорядочным роем копошились в его голове, и парень сдерживался из последних сил, чтобы не вывалить их на голову учителя огромным валом.

Том не заметил, как Росс ответил: «Нет», усмехнувшись страху ученика.

«Как мне его теперь называть? Росс или Фергинс?» - тем временем со смесью возбуждения и сомнения напряженно размышлял парень. Его сердце начало биться в ускоренном ритме, когда послышался звук раздвигавшейся над их головами крыши, и корабль, заурчав двигателями, плавно начал подниматься. Том вцепился в спинку кресла, не замечая, что спокойно стоит и даже не качается. Фергинс прекрасно управлял кораблем. В одно мгновение они поднимались над крышами Пошиса, а в следующее вдруг рванули вперед. У Тома закружилась голова. Ему казалось, что корабль должно шатать или хотя бы немного покачивать, однако тот шел ровно. От мелькавших перед глазами всплесков синего, черного и белого у парня закружилась голова. Росс отпустил ручки, выставив их в автоматический режим, затем неспешно задал точные координаты, с поправками на определенные пути и поднялся с кресла. Том поспешно отскочил назад, попятившись от мужчины, как от чумы.

- Разве вы не должны… - парень не договорил, начав заикаться и судорожно выдыхать воздух. Всю свою мимику он направил на то, чтобы указать доктору на кресло и объяснить, чем могла закончиться фраза.

- Есть много других дел, которые нам нужно с тобой обсудить, - пожав плечами, спокойно рассудил Росс. – Корабль на автопилоте. Я выбрал пути по которым реже всего летают киборги, так что вряд ли мы с ними столкнемся.

- Вряд ли? – срывающимся, писклявым голосом вскрикнул Том, сердце которого ушло куда-то в горло. Росс снова пожал плечами. Несмотря на ранг, возможность встречи с киборгами его нисколько не пугала. Затем, неожиданно, до парня начало доходить происходящее и, с резко возросшим любопытством, он еще раз взглянул на экран.

- Значит, мы в подпространстве? – тихо спросил Том, выровняв дыхание. Он почти успокоился, хотя вопросов в голове меньше не стало. Учитель кивнул. Может, Росс ожидал вопросов о том, как это возможно, ведь только кораблям киборгов доступно подпространство, но Том и сам смог рассудить, что если уж Фергинс открыл подпространство, то ему не сложно построить себе корабль, способный туда прыгнуть.

Неожиданно мысли парня скакнули в совсем другую сторону.

- Что означало то послание? Про короля?

Доктор тяжело вздохнул, медленно опустившись на стул. Движением руки он пригласил сесть и Тома. Разговор предстоял долгий и Росс был даже рад, что нужно отвечать на конкретные вопросы, а не рассказывать историю целиком. На историю его жизни этой поездки им бы не хватило…

- На одном пиратском корабле есть человек, которого я знал в годы студенчества. Зак написал мне, когда к ним попала Мегу, тогда же я узнал, что она жива и в порядке. Он не должен был написать теперь… Я как раз собирался ехать на сделку с «Котлом», так что твое вмешательство весьма удачно… - вздохнув, Росс попытался придать словам порядок. – «Король» это своего рода шифр. Есть люди, которых называют Черными торговцами. Очень страшные люди. Начинали Черные торговцы, как пираты, но позже изменили своим идеалам. Так давно, что никто, наверное, уже и не вспомнит, с чего все это пошло. Они заработали славу тем, что торгуют со всеми. Можно сказать, связывают пиратов и киборгов, - тут доктор усмехнулся. – Пираты чертовы лицемеры. Кричат направо и налево о своей ненависти к киборгам, но не гнушаются продавать товар Черным торговцам, прекрасно зная, что те, позже, часть продадут киборгам. Империя их не трогает – сотрудничество с Черными торговцами приносит киборгам хорошие плоды. Когда Черные торговцы примыкают к пиратскому кораблю, то скидывают капитану и его приближенным файл с вещами и людьми, которых они готовы купить. Черные торговцы редко воюют, просто потому что никто не решиться вступить с ними в бой. – Тут Росс мрачно усмехнулся, от чего у Тома по спине пробежала дрожь. Было что-то пугающее в глазах доктора, но парень не решился ему об этом сказать. – Черные торговцы перекупают преступников, отлавливают Кона, а потом радостно продают их киборгам по таким ценам, что у пиратов глаза бы навыкат встали. Зак отправил то сообщение, чтобы предупредить, чтобы когда я приеду на сделку, это не оказалось сюрпризом. Если Черные торговцы пересеклись с «Котлом» - тем пиратским кораблем, где была Мегу, то пираты узнали, что она полукиборг. Мегу одна из первых в списках на продажу. Пираты фанатики все до одного, безумные и глупые. Они либо убили ее, либо продали. Скорее всего, Зак уговорил капитана продать. Так у меня еще есть шанс спасти ее прежде, чем Черные торговцы встретятся с киборгами.

- Но ведь… - начал Том и запнулся, не зная, стоит ли говорить. – Она жила среди них полгода. Как они могли просто взять и продать ее этим людям?

- Фанатики, - пожав плечами, презрительно выплюнул Росс. В глазах доктора горела такая ненависть, что Том поежился. Одно дело находиться с разгневанным учителем в одном кабинете, откуда всегда можно сбежать, совсем другое – в замкнутом пространстве посреди космоса.

- Так зачем вам я? – неуверенно пробормотал парень. – Вы сказали, что придется ускориться, после того, как поняли, что Мегу продали Черным торговцам. Что вы имели в виду?

Доктор снова тяжело вздохнул, взглянув на Тома так, что тот пожалел о поспешных вопросах. Парню начало казаться, что Росс не станет отвечать. Учитель часто делал так, когда Том лез не в свое дело, и все же, в этот раз мужчина заговорил.

- Я не вечен. Я уже объяснял тебе это. Я сказал, что нужен кто-то, кто продолжит мое дело, просто в тот момент ты не мог знать, что я имел в виду не только медицину. У тебя есть задатки врача, Том, это хорошо. Ты разбираешься в науке и кибер-технике, что определенно пригодится в будущем, но есть еще целая огромная сфера, в которой я работаю и хочу ввести тебя туда. Нужно чтобы кто-то продолжал поддерживать борьбу против киборгов после моей смерти. Я надеялся, что смогу рассказать тебе обо всем в более спокойной обстановке, спустя еще не меньше, чем пять лет. К тому времени, ты хоть немного освоился бы и смог дать точный ответ. К сожалению, пираты расстроили мои планы. Видишь ли, для киборгов Мегу известна, как Мэгги Фергнис. Теперь это же имя знают пираты. Вот только Мэгги Фергинс моя дочь, а я человек, который продает им оружие. Как ты думаешь, как я должен отреагировать на то, что они продали мою дочь Черным торговцам?

Бровь Росса была приподнята, а скептическое выражение на лице почему-то путало мысли Тома. Он знал мужчину со стороны доктора Росса, но совсем не знал Джосайю Фергниса, не знал, каким видит его вселенная, а следовательно, и что вселенная думает о нем.

- После такого вы могли бы лишить их поддержки, - неуверенно пробормотал Том, чувствуя себя, как студент на экзамене, вытянувший билет, который едва помнит.

- Я обязан сделать это, - согласно кивнув, подтвердил доктор. – Я обязан показать на их примере, что будет с теми, кто вредит мне и моей семье. Не могу сказать, что мне жаль их, или что я буду чувствовать вину, когда наткнувшись на очередной корабль киборгов эти идиоты перемрут, как мухи!

Росс скривился, а Том молча ужаснулся тому, как легко мужчина относится к смерти людей, борющихся с киборгами.

- Однако проблема в том, - спокойно продолжил доктор, вскинув руку пальцем указывая вверх, - что пираты – мои источник дохода. Не основной, но один из них. Я не собираюсь терять те деньги, которые они платят. С другой стороны они предоставили мне прекрасный шанс ввести конкурента.

- Конкурента?

Том не сразу понял жест рукой, который Росс сделал в его сторону, а когда понял, то подскочил со стула так, что если бы тот не был зафиксирован, то упал бы.

- Вы издеваетесь? Я почти ничего не понимаю в оружии! Никто ни за что у меня ничего не купит и уж тем более не поверит, что я могу составить конкуренцию великому Джосайе Фергинсу!

Мужчина на гневную тираду ученика лишь усмехнулся.

- За великого, конечно, спасибо, - не удержался Росс, - однако ты не прав. У тебя есть все шансы, надо только кое над чем поработать. У нас есть целых пять дней, чтобы сделать из тебя продавца. Потом я пущу слухи, и вскоре весь кластер узнает о таинственном человеке, который вступил со мной в борьбу. Мы будем работать вместе, оставаясь для всех врагами, что весьма удобно, ведь такая проблема, как реальный конкурент мне совсем не нужна. А спустя пару десятков лет я уйду на покой, и все будет выглядеть, как твоя полная и полноправная победа.

Мужчина развел руками, улыбаясь и явно довольный составленным планом. Вот только Том не улыбался.

- Вы же совершенно не оставляете мне выбора! – воскликнул парень, от негодования с силой ударив кулаком по столу. Неожиданно лицо учителя изменилось. Улыбка пропала с лица, глаза стали узкими, как щелочки, а взгляд жестким и тяжелым.

- Ты сделал выбор год назад, согласившись учиться у меня. Все пути отступления давно отрезаны. Я хочу, чтобы ты понял кое-что, Том. У тебя есть выбор. Ты можешь продолжить этот путь и принять на себя ответственность большую, чем та, на которую ты рассчитывал. Или ты можешь отказаться.

- И вы вот так отпустите меня? – недоверчиво усмехнувшись, спросил парень, скрестив руки на груди. Лицо доктора не изменилось.

- Нет, Том. Я убью тебя, - ровным тоном произнес Росс. – Для человека не на моей стороне ты знаешь слишком много.

По голосу, по убийственному взгляду, Том понял что мужчина не шутит. Руки устало опустились вдоль тела, парень упал на стул. Он не был готов к такому повороту событий. Он не хотел быть фигурой мирового масштаба. Одно дело быть врачом где-нибудь в Яме и совсем другое летать в космосе, продавая оружие противникам киборгов! Он-то мечтал о безопасной, относительно спокойной работе!

«Стоило остаться механиком», - уныло подумал Том, а затем, неожиданно выпрямился. Что-то мелькнуло на задворках его подсознания. Внутренний голос парня услужливо напомнил ему то, что сам Том два дня назад сказал доктору Россу: «Я хочу быть чем-то большим, чем очередной мальчик-механик из Ямы».

«Врач должен иметь холодную голову», - сказал ему как-то учитель. – «Безвольный наследник не сможет продолжить мое дело». Его дело. Дело Джосайи Фергинса. Неожиданно Том осознал, как много ему предлагают. Этот мужчина, что сидел на против, что еще недавно выглядел уставшим и еле живым. Он предлагал ему то, о чем мечтали многие пираты и парни в таких местах, как Яма. Нет, он предлагал больше. Те люди мечтали хотя бы познакомиться с Фергинсом, увидеть его. Том же должен был стать его наследником…

- Хорошо, - кивнув, выдохнул парень, боясь передумать. – Я продолжу идти по этому пути. Я не собираюсь сдаваться!

Росс довольно усмехнулся, сверкнув глазами и откинулся на спинку стула. Том даже представить не мог, в каком напряжении находился мужчина, ожидая решения ученика. Доктор совсем не хотел убивать парня, ведь Том подавал большие надежды, к тому же он был прав на счет Мегу. Девушка очень дорожила другом детства. Россу не хотелось уничтожать важного для нее человека.

- Значит, сейчас мы летим на встречу с теми пиратами, которые предали Мегу? Как вы собираетесь ее спасать? Нападем на Черных торговцев? – Том говорил быстро, подхваченный внезапным энтузиазмом. Его настроение, как всегда, менялось с невероятной скоростью.

Неожиданно доктор Росс рассмеялся.

- «Стриж» самый быстрый корабль в этом кластере, да и в соседнем тоже, но против корабля военного класса ему не выстоять. «Черный король» - их судно, прежде – одна из шести твердынь кибер-империи. Среди прочих военных кораблей, только шесть могли по одному заменить целый гарнизон. «Король», «Дама», «Валет», «Корона», «Кардинал» и «Смерч». Лучшие представители своего класса. Самые быстрые среди военных кораблей, самые смертоносные, они вмещали в себя в несколько раз больше оружия, нисколько не теряя в прочности.

- Вы явно восхищаетесь этими кораблями, - заметил Том, скрестив руки на груди.

- Конечно, - самодовольно усмехнулся Росс. – Я создал их, как я могу ими не восхищаться? – мужчина подмигнул, чем ввел ученика в состояние полного шока, а затем, как ни в чем не бывало, продолжил: - в конце концов «Король» был украден, «Валет» уничтожен, «Даму» и «Корону» пустили в расход, пытаясь выяснить, как строить такие корабли. После моего побега у киборгов не осталось никаких схем и документов, так что все, на что они могли надеяться: разобрать готовые машины и попробовать скопировать. Вот только не вышло. «Кардинал», насколько мне известно, не на ходу. С ним поступили более нежно, чем с «Дамой» и «Короной», но все равно умудрились испортить внутренние системы так, что только чудо теперь сдвинет «Кардинала» с места. В итоге у киборгов остался только «Смерч». Оно и к лучшему.

- Я думал, - нахмурился Том, - что исходя из логики, киборги не станут разбирать такие крутые корабли, рискуя их лишиться.

- Тут ты прав, - поджав губы, кивнул Росс, а затем рассмеялся. – К счастью ученые и инженеры на Ганимеде, в большинстве своем, люди. Людям свойственно завышенное самомнение. Они думают, что могут все, а потом выясняют, что даже не поняли, как оно работало раньше.

Доктор говорил таким тоном, что не приходилось сомневаться: он считал себя намного лучше и умнее других. Теперь уже Том отчетливо видел проступившую из-под маски Росса личину Фергинса. Джосайя парню совсем не нравился. Слишком уж он был самоуверенным и самовлюбленным. Однако продвижению дел это явно не мешало, поэтому Том решил просто смириться и попробовать игнорировать заскоки доктора.

- Еще вопросы? – подняв брови, спросил Росс, явно намереваясь закончить поскорее. Ему хотелось уже приступить к созданию образа своего идеального конкурента, в то время как Тому наоборот хотелось как можно дальше отодвинуть этот процесс.

- Вы сказали, что «Стриж» спас Мегу, - оглядевшись, начал Том, - расскажите, как это было.

Парень ожидал удивления сменой тема, возмущения, ожидал, что доктор просто отмахнется, сказав, что история слишком длинная. Вместо этого Росс улыбнулся. Таинственной, легкой улыбкой, которая казалась такой непривычной вечно хмурому, а теперь и самодовольному, лицу мужчины. Печать воспоминания отразилась на его лице. Жесткие стальные глаза смягчились, выдав хорошо скрытую печаль.

- Мне было двадцать шесть, - тихо начал доктор. – Шесть лет жизни на Ганимеде, шесть лет обучения у киборгов. Я добивался всего, чего хотел, имел все, о чем только могли мечтать студенты, пытавшиеся пробиться на верха в империи. Жизнь была прекрасной до момента, как мне пришло сообщение, что умер отец. Тогда я не понял, почему мама не стала объяснять в письме, как именно он погиб. Она просто попросила меня прилететь. Я покинул Ганимед и вернулся на родную планету, оказавшуюся совсем не такой, какой я запомнил ее. Все изменилось. Шесть лет назад киборги только присоединили ее к империи, а я тут же воспользовался шансом и сбежал на Ганимед. Мне хотелось расти, а скудные возможности родных университетов не давали никаких шансов на реальное продвижение в жизни. Я слышал о том, как колонизируют некоторые планеты, но там, на Ганимеде, это казалось логичным и правильным. Оказалось, что слышать и видеть совершенно разные вещи. Только спустя шесть лет я узнал, что наша планета пыталась сопротивляться вторжению киборгов и была взята с боем. Многие города были разрушены до основания. Наше село… люди, бежавшие из ближайшего города, где я когда-то учился в университете, заполнили наше село, застроили его и превратили в настоящий город, вот только он уже не казался мне родным или хотя бы величественным. Раньше, после жизни в селе, любые города казались удивительными, в особенности на Ганимеде. Зато по возвращению… Я едва нашел наш дом, он сильно изменился. Мать заметно побледнела, истощала и напоминала скорее призрак, чем человека. Все законы устанавливали киборги, по вечерам вводился комендантский час. На самом деле, не знаю, пустили ли бы меня на планету не будь я тем, кем был тогда. Я увидел империю с совсем другой стороны и ужаснулся. Я привез матери множество красивых вещей с Ганимеда, а потом осознал, что ей не были нужны эти безделушки. Как и всем в том городе. Им нужна была еда, свобода делать то, что хочется, а не то, что приказывают. Киборги ввели на планете простую, действенную и убивающую все человеческое систему. В рабочие ячейки распределялись люди. Их обучали конкретным действиям, направленным на конкретный результат. У человека не может быть выбора, в какую ячейку ему попасть – он попадает туда, где есть место. Система работает, система приносит плоды, плодами пользуются киборги. По факту, наша планета стала большой фабрикой, где рабочей силе придавалось мало значения. Людей во вселенной много, всегда можно захватить другую планету и провернуть все то же. Тогда я наконец начал понимать, как работает империя, начал осознавать, за счет чьих страданий я мог жить богато и весело там, на Ганимеде. Потребовалось время, чтобы принять это. Воспользовавшись положением, я попросил у киборгов отпуск. Я никогда не просил даже просто перерыва, поэтому сыграл на трауре по отцу и выторговал целый год. Киборги давно лишились любых признаков человечности, поэтому не понимали, зачем мне траур, но приняли подобную цену. Как-никак позже я должен был вернуться и посвятить остаток жизни их великой империи. Один год – малая цена. Потом я встретил Асэми. Девушку, с которой когда-то жил на одной улице. В детстве мы много играли вместе. Я говорил, что она глупая, а она в ответ кидала мне грязь в лицо, - мужчина улыбнулся приятным воспоминаниям. – Асэми часто обижалась на меня и всегда прощала. Я не мог забрать ее на Ганимед, когда улетал в первый раз. Не хотел. Асэми была милой, очень дорогой мне девушкой, но передо мной лежал целый мир, вселенная полная открытий. Я не хотел, чтобы она тянула меня назад, поэтому в течение шести лет не написал ни одного письма, ни разу не позвонил. Увидев меня на улице… она расплакалась. Асэми почти не изменилась, вытянулась, как моя мать, и потеряла прежнюю жизнерадостность. Ее родители умерли, поэтому ей пришлось бросить учебу и отправится в одну из рабочих ячеек. На тот год Асэми переехала в наш дом. Я готовил для них с мамой, как мог пытался облегчить тяжелую жизнь. Каждое утро они уходили на работу, а я уезжал за город, где в старом, заброшенном сарае, воплощал в жизнь идею о корабле, способном передвигаться в подпространстве быстрее любого корабля киборгов. В тот год появился «Стриж». В тот же год мы сошлись с Асэми. Я не хотел возвращаться на Ганимед, но в какой-то момент на меня вышли люди из Коалиции.

- Коалиции? – невольно вырвалось у Тома. Мужчина только махнул рукой.

- Потом объясню. В общем, они сильно рисковали. Я мог оказаться фанатиком, мог донести на них киборгам, но к тому моменту единственным моим желанием было полностью уничтожить кибер-империю. Этим они и воспользовались. Я вдохновился идеями Коалиции. Они боролись против киборгов целым кластером уже несколько десятков лет и нисколько не уступали. Мое появление сильно пошатнуло равновесие в войне. В тот год я переметнулся. Асэми не хотела меня отпускать, не хотела, чтобы я возвращался на Ганимед и подвергал жизнь риску шпионя для Коалиции. Может, она уже тогда знала, что носит ребенка, но я так загорелся идеей, что уже не мог остановится. По окончанию отпуска я вернулся на Ганимед. Асэми так и не рассказала про Мегу. Она молчала все три года, пока я втайне работал на Коалицию, оставаясь в сердце кибер-империи. Она даже не занесла моего имени в бланки регистрации, когда родилась Мегу, просто сказала киборгам, что не знает, от кого понесла. Было время, когда я сомневался, действительно ли она скрыла мое имя лишь для того, чтобы обезопасить меня и Мегу, или правда не была уверена? – Росс тяжело вздохнул, переводя дух. – Спустя три года я узнал о восстании, прокатившимся по нашей планете. С повстанцами киборги поступали всегда одинаково. Я знал, что планету зачистят, а затем используют для добычи полезных ископаемых. Так часто делали с недовольными, вот только это вдруг перестало казаться мне логичным. Напросившись на один из кораблей, как врач, я смог вернуться домой. Врачи нужны были, чтобы превращать в киборгов детей, которых, в отличие от взрослых, не убивали. Ими пополняли армии, ведь детский мозг проще извратить, чем изменить суждения сформировавшегося разума. Я хорошо помню, как бежал по улице к нашему дому и почти налетел на женщину, лежавшую на дороге. Вокруг бегали и кричали люди, стреляли киборги, плакали дети. Она подняла голову, увидев мои сапоги, и на измученном, терявшем следы сознания, лице, проступило узнавание. Сам я не сразу узнал Асэми. Я готов был уже бежать дальше, когда она вдруг схватила мою ногу и, сумев вывернуть из-под себя что-то, протянула мне свернутый клубок одеял. Взглянув на ребенка, я нахмурился, подумав, что женщина должно быть сошла с ума, предлагая дочь врачу киборгов. Я присел, перевернул ее и только тогда узнал. Асэми уже не дышала. Я взглянул на Мегу и вдруг заметил кровь на одеяле. Времени было мало. Я побежал на корабль киборгов, ни у кого не возникло вопросов или сомнений. Мегу умирала, я едва успел поставить модуль и ввести нано-роботов. Они заменили часть черепа, закрывая дыру в голове. Операция была очень сложной, потому что с годами голова растет, а нано-роботы на это не способны. Пришлось ввести их так, чтобы со временем, по мере роста, они дополняли череп по кусочкам. Программа заняла у меня больше часа. К тому моменту киборги уже закончили с городом и готовы были лететь дальше. Я зарегистрировал модуль на имя Мэгги Фергинс, потому что не знал тогда ее имени, а еще потому что пробил ее ДНК, сравнив его со своим. Только так я и узнал, что Мегу – моя дочь. Позже я нашел ее документы, свидетельство о рождении. Асэми дала ей свою фамилию. Мегуми Соль. Это было очень удачно, ведь она смогла спокойно жить под этим именем дальше. Я не мог улететь на корабле с киборгами, поэтому сбежал, нашел «Стрижа» и поднял его в воздух. Это был первый его полет, поэтому я каждую минуту боялся, что корабль вот-вот развалится на части, но он устоял. Донес нас до Саркса, где я сменил имя и залег на дно. Такая вот, история.

Наступила тишина. Росс умолчал о многом, но ему и без того тяжело было открывать душу спустя столько лет, поэтому Том не стал настаивать на более подробной версии. Корабль передвигался почти бесшумно. Мужчина пытался воспроизвести в голове образ Асэми, но ее облик ускользал от его памяти уже многие годы. Росс видел ее в Мегу, однако девушка все чаще становилась похожей на него, чем на мать. У Мегу были черты Асэми, ее нос, губы и фигура, может, даже волосы, если бы девушка не красила их так часто. В некотором роде Росс был даже благодарен дочери за подобное издевательство над собственной внешностью. Видеть лицо Асэми каждый день, осознавая, что он не успел спасти ее, причиняло слишком много боли. Асэми. На старом языке это означало «Утренняя красота». Девушка не верила, когда Джосайя говорил, что она красива, не верила, потому что так много работала и так мало ела, что даже не могла заставить себя взглянуть в зеркало, боясь увидеть, во что превратилась. И все же она заставляла себя жить дальше. Асэми была сильной. Она смогла родить дочь и вырастила бы ее, если бы не то восстание. Вот только Росс совсем не был уверен, что Мегу понравилась бы та жизнь, которая ее ждала на родной планете. Дочь так часто кричала о своей ненависти, что Росс и сам уже запутался, прав он или виноват в сложившейся ситуации.

- Почему вы не уничтожите империю? – тихо и задумчиво спросил Том, не отрывая глаз от экрана, на котором мелькали всполохи пролетавшего мимо космического пространства. – Все говорят, только вы на это способны, и все же никто кроме киборгов не владеет теорией подпространственных перемещений, ни у кого больше нет кораблей, таких как «Король». Почему? Вы помогаете, продаете оружие, но это просто способ выживания, ведь так?

Парень не стал поворачиваться, а Росс долго смотрел на него, ожидая то ли взгляда, то ли продолжения речи. Молчание затянулось. Наконец, мужчина, со вздохом заговорил.

- Я уже объяснял тебе как-то, почему планеты дальнего космоса особенно сильно ненавидят киборгов. Их гнев, несомненно, обоснован, но факт в том, что при любом правлении есть недовольные. Дело не в выбранной политике, дело в людях. Киборги жертвуют тысячи, чтобы миллионы продолжали жить в спокойствии и стабильности. Их система непогрешима, их лидеры не стремятся к власти, у них нет желаний и личностных интересов. Все, что они делают, делается для общего блага – такова их суть, можно сказать, они на это запрограммированы. Да, в них не осталось ничего человеческого, но ведь именно люди склонны к деспотизму, алчности и самодурству. Ни одной этой составляющей нет в правлении киборгов. Те, кто на их стороне, те, кто живут там, ближе к центру империй, счастливы и ни за что не променяют стабильную жизнь с полной уверенностью в будущем и в том, что их дети будут жить так же хорошо, на сомнительное человеческое правление. Я бы не стал. Я не хочу уничтожать империю киборгов – они подняли из грязи не одну планету. Я хочу остановить их. Дело в том, что абсолютная логика разрушительна. Киборги считают, что вселенная будет идеальной только когда полностью подчиниться империи, станет ее частью. Конечно же, свободные планеты с этим не согласны. Они объединились в Коалицию и дали киборгам отпор. Началась война, которая никак не утихает. Больше двадцати лет я пытаюсь найти способ, как остановить войну, не разрушив при этом ни одну из сторон. Как заставить киборгов удовлетвориться тем, что они имеют и не пустить их в другие галактики. Как заставить Коалицию отступить, если отступят киборги. Эта война выжимает из меня все соки. Я всегда легко получал ответы на любые вопросы и вот, наконец, наткнулся на задачку, которую не могу решить. Не думал, что это будет так тяжело…

И вновь самодовольное лицо Джосайи скрылось за усталостью доктора Росса. Том заметил, что эти две личности словно дополняют друг друга – делают учителя целым. Мужчина и сам уже не знал, кто он теперь.

- Что ж, - пробив дробь руками по поверхности стола, сказал Росс. – Давай-ка сделаем из тебя первоклассного торговца оружием!

Том застонал и, закатив глаза, театрально ударился головой о стол. Мужчина рядом громко рассмеялся.

*Космическое пространство. Корабль Черных торговцев.*

*Год, 2 месяца и 17 дней с момента, как Мегу покинула Саркс.*

Та Кир Па спокойно дышал, оставляя равные промежутки между вдохом и выдохом. Он сидел на полу маленькой квадратной клетки скрестив ноги и выпрямив спину, словно и вовсе не был пленником. Глаза мужчины оставались закрытыми, но он прекрасно знал обо всем, что происходит на корабле. Та Кир Па не испытывал страха, сомнения или гнева. Все эти чувства, охватившие его в момент встречи с Черными торговцами, были полностью обузданы и успокоены.

«Всему свое время», - мысленно повторил мужчина в тысячный раз и заставил себя сконцентрироваться. Он знал, что Черные торговцы встречаются с каким-то кораблем в космосе, но это не был корабль киборгов. Та Кир Па ясно чувствовал находящихся за слоями железа людей, полных ненависти и страха. Их эмоции заставили его едва заметно скривиться.

Время текло медленно. Кона давно потерял связь между сутками, однако умел отделять утро от вечера по еде, которую приносили ему в клетку два раза в день. Задумавшись, Та Кир Па упустил момент, когда к отсеку подошли несколько человек, поэтому, когда открылась дверь, на мужчину вдруг хлынул такой мощный поток эмоций, что он содрогнулся, быстро выставляя перед собой стену спокойствия. Не открывая глаз Та Кир Па наблюдал за девушкой, яростно рвавшейся из цепей. Она укусила одного из сопровождающих, вызвав в нем вспышку злобы и неприязни. Мужчины быстро затолкали незнакомку в клетку и захлопнули ее, щелкнув электронным замком. Девушка грязно ругалась, но Та Кир Па совершенно не обращал внимания на ее слова, почти целиком пропуская их мимо ушей. Эмоции незнакомки сбивали его с мыслей. Она кипела ненавистью, злостью, страхом и отчаянием. Откуда-то из глубины этот коктейль дополняли слабая радость и облегчение. Последние два чувства особенно сбивали мужчину с толку.

Кажется, девушка прокричала что-то про то, что замок ее не остановит и она все равно сбежит отсюда. Это заинтересовало Та Кир Па. Прошла минута, другая, незнакомка начала успокаиваться и перевела свое внимание на другого пленника. Он чувствовал ее внимательный, изучающий взгляд, но не стал открывать глаза. Ее эмоции, пока еще слишком сильные и яркие, все еще раздражали его, поэтому Та Кир Па осторожно послал волну спокойствия в сторону девушки. Неожиданно волна наткнулась на препятствие и рассеялась, никак не изменив чувств незнакомки. В душе мужчины проснулась неприязнь.

«Полукиборг», - с отвращением подумал Та Кир Па, теперь уже внимательнее приглядываясь к девушке. Он осторожно прошелся по ее фигуре, отмечая «пустые» места. Эти пустоты – то, что Кона чувствовать не могли – были нано-роботами. Он нашел их в ноге, легком, ребрах и черепе. Девушка так же разглядывала незнакомца, но не могла увидеть дальше внешней оболочки. Впрочем, одного лица достаточно, чтобы признать в нем Кона – так их и ловят.

Наконец, Та Кир Па решил открыть глаза.

Мегу беззастенчиво разглядывала человека в соседней клетке. «Нет, не человека», - поправила себя девушка, - «Кона». Внешним строением похожие на людей, они, тем не менее, такими не являлись. Мегу мало знала об этом потерянном народе, сотни лет назад обращенном в рабов. В одном девушка была уверена: этот Кона умрет, как только Черные торговцы пересекутся с киборгами. Мегу никогда не понимала, зачем киборги платят огромные деньги за возможность убить кого-то? Почему они просто не отправят Кона обратно на рудники, или где их там содержат?

Ее эмоции медленно успокаивались, полностью поглощенные любопытством. «Черт, он ведь действительно желтый!» - подумала Мегу, широко раскрыв глаза. Там, на портрете в файле Черных торговцев Кона выглядел так же, но девушка решила, что это из-за освещения тон кожи кажется таким ненормально желтым. Освещение действительно изменило цвет – кожа мужчины была бледно-золотой. Острые уши загибались кончиками назад. Широкая переносица, тонкие губы, резкие скулы, почему-то не делавшие лицо угловатым, как было бы с человеком. Волосы мужчины росли странными полосами и были похожи на скомканный колючий валик. На лице Кона были выжжены символы. Похожие Мегу видела вдавленными в обложку книги, подаренной ей Аланом. Темно-бардовые полосы начинались в волосах и спускались по глазам на щеки, извиваясь на них, как змеи. По кистям мужчины на семь сантиметров тянулись черные наручи, из того же материала был сделан тонкий обруч на шее, скрытый бежевым платком.

Кона распахнул глаза, и Мегу от неожиданности даже дернулась назад, но заставила сердце успокоится. Он в клетке, она тоже. Они на одной стороне. Впрочем, что-то во взгляде мужчины, брошенным на нее, девушке не понравилось. Казалось, он уже заранее ее ненавидел. Мегу внутренне напряглась, стараясь внешне выглядеть спокойной. Кона продолжал прожигать ее своим внимательным янтарным взглядом. Девушка ответила не менее твердым стальным.

- То, что ты сказала, - заговорил вдруг мужчина. Его голос мощным раскатистым басом прокатился по пустому помещению, отскакивая от стен. – Ты действительно можешь открыть замок?

Сердце Мегу забилось с невероятной скоростью. Округлившимися от удивления глазами, она пробежалась по стенам и потолку отсека в поисках камер. И нашла одну.

- Не беспокойся об этом, - не шевельнув даже пальцем, спокойно сказал Кона, как будто точно знал, о чем думает девушка.

«Да кто такие эти Кона?!» - внутренне кричала Мегу. Она судорожно пыталась вспомнить, что наговорила Черным торговцам, пока они волокли ее к клетке. Возможно, в тот момент девушка и болтала что-то о побеге, но ведь она совершенно не разбирается в замках! А этот внутренний, электронный, он открывается не с помощью кода или слова, а только с помощью специального ключа, который носит кто-то из членов команды.

Ключ!

Неожиданная догадка пронзила мозг девушки. Дрожащими руками она дотронулась до шеи и нащупала цепочку, державшую маленький круглы диск с зазубренными краями. Что Том говорил тогда, больше года назад?

«Он откроет любой электронный замок».

Любой.

Взгляд девушки метнулся к дверце клетки, к Кона и снова к руке, которая уже сжимала маленький ключ, способный спасти их. Их? Мегу нахмурилась и недоверчиво уставилась на мужчину.

- Даже если бы я смогла открыть замок, - медленно заговорила девушка, тщательно подбирая слова. – Там за дверью целый корабль людей с оружием наготове. Нам никогда не пробиться к шаттлам!

- Шаттлам? – несколько удивленно спросил Кона. Будь у него брови, мужчина определенно нахмурился бы. Эта мысль развеселила Мегу несмотря на ситуацию.

- Ну да. А как еще сбежать отсюда? – девушка опасливо стрельнула взглядом в сторону камеры наблюдения, но Кона не выдавал никаких эмоций по этому поводу, поэтому она решила довериться ему. – Шаттлы маленькие и быстрые, мы, может, даже смогли бы оторваться от корабля, особенно если рядом есть планета. «Черный Король» слишком массивный и на посадку ему требуется больше времени, чем любому другому, более маленькому судну.

Прокрутив в голове собственную речь, Мегу вдруг заметила, что в который раз сказала «мы». Она не могла понять почему, хотя помощник в побеге явно лишним не будет. Мысленно Мегу уже сделала пробежку по кораблю и точно определила расположение всех орудий, шаттлов и отсеков. Теперь девушка знала, откуда у нее эта информация. Знала, что вовсе не через доктора Росса отец передавал ей знания годами. Он и был доктором Россом. Эта мысль все еще убивала Мегу, но у нее не было времени на размышления. «Разберусь, если выживу», - твердо решила девушка и выкинула из головы все лишнее.

- Ты умеешь управлять шаттлом? – продолжал задавать вопросы Кона.

- Да!

Мужчина задумчиво кивнул. Его поведение ужасно раздражало Мегу, но все, что она могла – сжимать и разжимать кулаки, стараясь обуздать гнев. В конечном итоге, если он может помочь, то пусть помогает! Девушка не собиралась поднять руки и сдаться киборгам. Нет. Она будет драться за свою жизнь!

Следующие несколько часов прошли в абсолютной тишине. Мегу всю трясло от необходимости действовать. Кона не произнес больше ни слова, просто закрыл глаза и продолжил эту свою медитацию! Мегу поклялась себе, что если они сбегут, она обязательно как следует ему врежет. «Если сбежим», - почти в отчаянии повторила девушка, осознавая, как малы их шансы. Да что там малы! Это невозможно! Невозможно пробиться через целый корабль полный людей и, возможно, полукиборгов, вдвоем! Без оружия, плана и поддержки! Их побег окончится сразу за дверью отсека, где бдительная охрана тут же вырубит неудачливых пленников. Вот только в этот раз их хорошенько обыщут. Мегу еще помнила про пульсатор на боку, который ей оставила Сира. Черные торговцы доверились пиратам, горевшим ненавистью, и не стали проверять пленницу.

Девушка изо всех сил сжала в руке ключ, чувствуя, как впиваются его маленькие острые грани в кожу.

- Откуда ты? – устав от тишины, заговорила Мегу, надеясь хоть немного узнать о таинственном попутчике. – С какой планеты?

Кона не пошевелился. Не открыл глаз. На какое-то время девушке даже показалось, что он уснул в этой самой позе, но тут мужчина шевельнул губами.

- Крессида, - разлетелся по отсеку тихий, красивый звук. Мегу поежилась, почувствовав дрожь на коже, как будто одним словом он смог дотронуться до нее. Вздохнув, девушка откинулась на неудобную, решетчатую стену клетки.

- Ты недалеко от дома… - невольно пробормотала Мегу. – В отличие от меня…

- Что? – неожиданно резкий звук заставил девушку дернуться. Повернув голову, она увидела, что глаза мужчины распахнуты, и он впивается ими в лицо незнакомки.

- Мы пролетаем над Крессидой…- с запинкой пробормотала Мегу, мысленно укорив себя за длинный язык. Теперь, непременно, возникнет вопрос: как же она это узнала? Девушка не знала, как Кона относятся к полукиборгам. Судя по тому, как киборги унижают и уничтожают Кона, полукиборгов они должны искренне ненавидеть. Не так как пираты, не просто как фанатики, а как те, кто были рабами под их гнетом.

Мужчина замер. Только теперь Мегу заметила, что он чуть согнулся, упершись ладонями в пол перед скрещенными ногами.

- Ты уверена? – только и спросил Кона. Не откуда. Не почему. Уверенна ли она. Мегу просто кивнула. Говорить девушка не могла – в горле встал ком страха. Что-то исходило от мужчины. Какая-то опасность и… он словно готовился к чему-то.

- Открывай, - тихо сказал Кона.

- Что? – едва слышно пикнула Мегу, даже не заметив, как вжалась в дальний угол клетки. Мужчина пугал ее на подсознательном уровне и девушка ничего не могла с этим поделать.

- Открой замок. Мы уходим.

Его слепая уверенность в том, что это возможно, как-то странно подействовала на Мегу. Дрожащими руками сдернув с шеи ключ, девушка поднесла его к замку и приложила, поддерживая одним пальцем. На самом деле Мегу не представляла, как это устройство должно работать. Нужно ли что-то сделать, вложить его куда-то. Она действовала на уровне инстинктов, потому что мозг оказался заморожен под слоем страха и неуверенности.

Замок щелкнул. Клетка открылась. С огромными от удивления глазами, Мегу осторожно выползла из клетки, внимательно наблюдая за камерой у потолка.

- Не беспокойся об этом, - повторил Кона. В его тоне девушка почувствовала нетерпение. Сделав несколько шагов, Мегу упала на колени перед клеткой мужчины, приложив ключ к замку. Через минуту Кона был свободен. Девушка отползла назад, чувствуя, что не может заставить себя подняться. Она впервые за прошедшие полгода перестала замечать протез на ноге, наблюдая, как покидал клетку мужчины. Он был похож на дикого зверя, которого наконец выпустили на свободу. Снизу вверх Мегу оглядывала незнакомца. Простые легкие ботинки не поднимались выше щиколотки. Длинные прямые штаны из какой-то легкой ткани, ровно лежали по ногам, собираясь у колен мелкими складочками. Рубашка с длинным рукавом скрывала торс, руки с наручниками и шнуровалась на груди, почти у шеи. Там лежал платок. Широкий, бежевый, он закрывал часть груди и шею с обручем, лежа на плечах мужчины, как большой ленивый кот.

Кона повернул голову, встретившись с Мегу взглядом, и, неожиданно, протянул девушку руку. Еще шире распахнув от удивления глаза, Мегу подняла руку, чтобы позволить ему себя поднять. Очень, очень редко она пользовалась подобными жестами от противоположного пола. В бою с Мегу, чаще всего именно парни оказывались на спине. Кончиками пальцев девушка уже почти коснулась руки Кона, как вдруг дверь распахнулась и неизвестный мужчина влетел в отсек. Мегу схватилась за пульсатор, успев заметить что-то в лице Кона. Разочарование? Девушка не была уверена. Она уже почти поднялась, готовая драться, когда неожиданно незнакомец заговорил.

- Мы пролетаем над Крессидой, вы просили сказать, когда это случится.

Кона спокойно кивнул. Мегу встала рядом, продолжая держать руку на пульсаторе. Конечно, жестоко использовать такое оружие на человеке, но девушка готова была сделать это, если придется.

- Отдай ей свое оружие и проводи нас к шаттлам, - тихо сказал мужчина, от чего у Мегу голова пошла кругом. Член экипажа перед ними совсем не походил на союзника. Когда он смотрел на Кона, то улыбался, как умственно-отсталый и это сильно напрягало девушку. Что мужчина сделал с этим человеком? И главное как? Тем временем незнакомец подошел к ней, протянул пистолет и, отдав его, позвал их с собой.

- Что происходит? – пробормотала Мегу, осматривая оружие.

- Если кто-то поведет себя не так, как он, сразу же стреляй, - сказал Кона. – Он этого зависит наша жизнь. Ты ведь сможешь?

То, как он посмотрел на нее, не предоставляло возможности отказа. Девушка кивнула, судорожно вздохнув, и, не убирая пистолета, пошла рядом с Кона. То, что происходило в следующие несколько минут Мегу могла бы описать, как полное сумасшествие. Охранники, которые должны были охранять отсек, так же тупо улыбались и только кивнули им на прощание! Девушка с огромными глазами наблюдала за людьми, которые просто пропускали их, позволяя пройти прямо к шаттлам.

- Черт, чем ты их накачал? – в недоумении пробормотала Мегу, бросив осторожный взгляд на высокого Кона, шедшего рядом. Ее голова доставала ему только до плеча. Мужчина не ответил. Он вообще выглядел крайне сосредоточенным, хотя все, что они делали – просто шли вперед.

- Что здесь происходит?! – разлетелся по коридору гневный выкрик. Мегу резко развернулась на звук, одновременно вскидывая пистолет. Какой-то мужчина летел прямо на них, проталкиваясь через глупо улыбавшихся членов экипажа, и совершенно не обращая на них внимания. Никто его не останавливал. Палец девушки дрожал на спусковом крючке. Ей казалось, что звук выстрела сорвет с корабля таинственную пелену и все вдруг очнуться, осознав, что они с Кона враги. Одно дело стрелять в киборга. Совсем другое в простого человека!

«Он Черный торговец. Он враг. Он убьет нас» - быстро сказала себе девушка.

- Стреляй! – выдавил Кона сквозь зубы в тот самый момент, когда Мегу нажала на спусковой крючок. В этот же момент Черный торговец уже начал поднимать пистолет, прицеливаясь. Единственное, что успела заметить девушка перед тем, как пуля влетела ему в лицо – целился мужчина не в нее, преступницу с оружием в руках, а в безоружного Кона.

Никто не шевельнулся. Никто ничего не сказал и не сделал. Люди вокруг продолжали глупо улыбаться, даже не замечая, что один из них теперь лежит в луже собственной крови, раскинув руки в разные стороны. Мегу хотела подбежать к нему и забрать пистолет, но Кона одернул ее, схватив за руку, а затем, словно ошпарился, тут же отпустил. Всего на мгновение девушка почувствовала, что этому мужчине она готова доверить жизнь. Это напугало Мегу. Это были ненастоящие чувства…

Та Кир Па видел испуг в глазах девушки и понимал, что не должен был хватать ее в такой момент. Он распустил сеть одинаковых эмоций по всему кораблю и был даже рад в тот момент, что союзница – полукиборг, а значит, невосприимчива к его силам. У мужчины была мысль изменить ее эмоции прикосновением, заставить ее верить каждому его слову, чтобы план не сорвала какая-нибудь неожиданная напасть. Только открывшаяся дверь спасла Та Кир Па от последствий необдуманного поступка. Ему пришлось напомнить себе, что нельзя играть с чувствами незнакомых людей просто по прихоти. Она на его стороне. Пока этого достаточно.

Оставшуюся часть пути до шаттла они прошли без приключений. Мегу трясло, хотя девушка отчаянно старалась держать себя в руках. В ее голове одна мысль сменяла другую. То, как вели себя люди на корабле, то, что девушка почувствовала, когда Кона коснулся ее руки. Он словно изменял чужие эмоции, подстраивал их под себя. «Неужели в этом сила Кона?» - со страхом думала Мегу, бросая взгляды на союзника, который теперь казался не менее страшным, чем Черные торговцы.

Остановившись перед шаттлом, Кона поманил к себе одного из их сопровождающих и быстро зашептал ему что-то на ухо. Мегу, занятая открытием двери капсулы не расслышала слов. Шаттл был небольшим: пустая капсула с панелью управления. Сидя вдоль стены там могло поместиться трое, что радовало девушку – снова прикоснуться к Кона ей совсем не хотелось. Наконец, мужчина закончил говорить и, развернувшись, забрался в капсулу. Дверь плавно закрылась за ним, отрезая возможности к бегству.

«Дура, ты итак бежишь!», - рявкнул внутренний голос. Мысли Мегу путались. Все вышло слишком просто. Без боя, без крови. Впервые в ее жизни все было настолько просто и это пугало до ужаса. Насколько велика сила Кона, если они смогли вот так взять и пройти через весь корабль, не пролив ни капли крови?! Мегу оставалось теряться в догадках.

Девушка села на колени и быстро включила панель управления. Шаттл включился, зашумев маленькими двигателями. Вздохнув, Мегу ввела координаты Крессиды, которые подсказывал модуль и отсоединила шаттл от корабля. Спасательная капсула рванулась, отделившись от «Черного Короля» так резко, что Мегу отшвырнуло назад от панели управления.

Страх окутал девушку с головы до ног. Она закричала, сама того не осознавая и дернулась вперед, вырываясь из рук Кона, перехватившего ее при падении. Страх мгновенно исчез, словно его и не было. С округлившимися от шока глазами, Мегу кое-как развернулась, стараясь держаться подальше от мужчины.

- Извини, - пробормотал он сжавшимися в линию губами. – Извини, я никогда не летал на кораблях и чувствую себя неуютно.

- Ты чувствуешь себя неуютно?! – заорала Мегу, взмахнув руками. Кона устроился у самой двери в той же позе, что и в клетке. Казалось, ничто не может поколебать его эмоций, хотя девушка была почти уверена: страх, который она испытала, был его страхом.

Кона не ответил. Капсула летела на огромной скорости, но в маленьком пространстве и без стабилизаторов, те, кто сидели внутри, не могли не ощущать эту скорость. Мегу повернулась к экрану управления. Шаттл летел ровно к Крессиде и пока все было в порядке. Девушка облегченно выдохнула.

- Поверить не могу, что мы сбежали, - пробормотала Мегу. В следующее мгновение шаттл странно тряхнуло. Закричав, девушка вцепилась в стены, стараясь не отлететь назад. Мощная ударная волна от взрыва «Черного Короля» прибавила шаттлу скорости, а заодно полностью сожгла стабилизаторы координат. Это был уже не полет. Это было падение.

- Какого черта корабль взорвался?! – заорала Мегу, испугавшись того, насколько близки они были к смерти. «И снова стали», - напомнило сознание. Шаттл трясло и мотало из стороны в сторону.

- Я его взорвал, - спокойно ответил Кона, хотя в его глазах девушка видела беспокойство. Чертово беспокойство! Она готова была с ума сойти!

- Ты взорвал?! Чем ты думал?! Ты хоть понимаешь, что мы падаем! Падаем, чуть ли не с орбиты! Чудо, если мы теперь вообще попадем на Крессиду, а не собьемся с курса и не улетим куда-то еще!

- Мы должны на нее попасть, - упрямо произнес мужчина.

- Должны?! Должны?! – Мегу яростно жестикулировала, - да мы вот-вот разобьемся ко всем чертям и все, что ты можешь сказать: «Должны»? Издеваешься?!

Шаттл снова тряхнуло и девушка, заорав, полетела к двери. Та Кир Па успел увернуться. Он понимал, что им нельзя соприкасаться. Хоть один из них должен иметь холодный ум, а он в тот момент не был способен передавать спокойствие. Все силы мужчины уходили на то, чтобы контролировать собственный страх.

Шаттл стремительно несся к земле. В панике Мегу бросилась к экрану управления, надеясь затормозить падение. Время работало против них. Шаттл нагревался, пробиваясь, через плотные слои атмосферы. «Я не хочу умирать!» - со слезами на глазах повторяла про себя девушка, бегая пальцами по клавишам. Неожиданно рука Кона накрыла ее дрожащие пальцы. Та Кир Па закрыл глаза и загнал в самую дальнюю часть души все эмоции, которые испытывал, оставив лишь спокойствие. Оно проникло через его руки под кожу Мегу, пробежалось прохладной волной по всему телу, успокаивая эмоции девушки.

- Как ты это делаешь? – прошептала Мегу, завороженно глядя в теплые янтарные глаза мужчины перед собой. Ей вдруг стало так легко, словно никакой опасности не было вовсе. «Пожалуй, это именно то, что я хотела бы испытывать перед смертью» - невольно подумала девушка, рассматривая шрамы на лице Кона.

- Расскажу, если выживем, - пообещал Та Кир Па и чуть ослабил силу, позволяя истинным чувствам девушки пробиться через стену спокойствия, которую он для нее воздвиг. Это заставило мозг Мегу включится и заработать. Она понимала, что есть опасность, но не паниковала, а рассуждала, пытаясь найти решение.

- Крылья! – радостно воскликнула девушка. – В спасательных шаттлах такого типа всегда есть встроенные крылья. Они позволяют улучшить маневренность, а в нашем случае помогут снизить скорость, за счет увеличения площади, на которую будет оказываться сопротивление воздуха.

Мегу говорила быстро, одновременно бегая пальцами по клавиатуре. Та Кир Па осторожно касался ее предплечья, поддерживая эмоциональный уровень девушки. В отличие от всех полукиборгов, которых он знал, чувства этой незнакомки буквально бурлили огромным котлом. Она вспыхивала быстро, как спичка и очень медленно гасла, способная в любой момент загореться новыми эмоциями. По-началу сумбурные чувства девушки раздражали Та Кир Па. Теперь же он понял, что это было только потому, что раньше он никогда не имел дела с людьми. Киборги и полукиборги, становившиеся надзирателями на Крессиде отключали эмоции. Мужчина привык жить в определенного рода тишине, а теперь, вдруг, столкнулся с этой девушкой, излучавшей такой громкий звук, что у него могла бы пойти кровь из ушей. Она была в большей степени человеком, чем киборгом, и это нравилось Та Кир Па. Можно сказать, это его утешало.

Через пару часов шаттл совершил аварийную посадку посреди безжизненной белой пустыни…

*Космическое пространство. «Котел».*

*Девятый день после отлета Тома и Росса с Саркса.*

Эван вскинул голову, услышав знакомый звук. От капитана пришел приказ немедленно явиться на нижнюю палубу. Нахмурившись, парень нажал на кнопку, и панель, на которой он лежал, выехала из стены. Провода перестали тыкаться в лицо. Поспешно вскочив, Эван потянулся, слушая, как хрустят позвонки, а затем побежал. Движение было ему необходимо. Последние дни парень безвылазно сидел в отсеке связи, мало кушая и совсем потеряв сон.

После того, как Мегу увели Черные торговцы, Эван пересекся взглядом с Заком, который явно хотел с ним поговорить, но не смог заставить себя подойти. Слишком подозрительным могло показаться их поведение Дроку. Вместо этого Эван пришел на следующий день в кабинет. Он всю ночь пролежал на кровати, рассматривая потолок и вспоминая все их встречи с Мегу. В конечном итоге, предположение парня оказалось верным. Ее тайна не шокировала Эвана, не оттолкнула его. Холдонец пытался найти на дне колодца своих чувств хоть какой-то гнев и не мог. Ему было искренне жаль, что все вышло именно так.

В тот день, закрыв за собой дверь кабинета и проверив, что там никого нет, Эван напрямую обратился к доку.

- Вы сказали, что знали ее тайну. Как давно вы знали?

- С самого начала, - честно признался Зак, повернувшись на стуле и взглядом приказывая парню сесть. – Я знал Фергинса, а она очень похожа на отца. Те же глаза, тот же взгляд, те же манеры. Даже идеалы те же.

Эван усмехнулся.

- Меня всегда удивляло, как у главного борца с киборгами может быть дочь полукиборг. Мегу оказалась права, я мыслю слишком узко. Прожив столько лет среди пиратов я стал ограничен в представлениях…

- Ты не выглядишь удивленным, - заметил Зак. – Она не сказала бы тебе.

- Не сказала, - кивнул Эван, складывая руки домиком. – Я сам догадался. Уже очень давно. Ее отношение к киборгам, знание теории подпространстенных перемещений, а после ссоры с Полом все стало яснее некуда. Конечно, я до последнего не желал признавать правду, но в конечном итоге нельзя сказать, что тот файл Черных торговцев сильно меня удивил.

- Они бы не убили ее… - едва слышно прошептал Зак. – Мегу нужна была киборгам, чтобы выйти на Фергинса, поэтому Черные торговцы не тронули бы ее. Я был уверен, что Джосайя спасет ее. Не представляю как, но этот человек всегда умел делать невозможное возможным. Кто знает, может на самом деле Мегу спаслась. Может это Джосайя вытащил ее и заодно уничтожил корабль Черных торговцев…

В голосе дока отчаяние смешивалось с надеждой. Эван закрыл глаза, устало положив руки на ладони. Он не мог спать, когда Мегу продали, а потом вдруг до «Котла» дошла новость, уже спустя несколько дней, что «Черный король» взорвался прямо в космосе. Сказали, никто не выжил.

- Мегу мертва, - убито выдавил Эван слова, которые слишком часто повторял себе, пытаясь примириться с жестокой реальностью. Зак качнул головой, вяло соглашаясь.

- Мы никогда не узнаем точно, ведь Джосайя оборвал связи с «Котлом». Дрок бесится, но я не понимаю, какой реакции он ожидал, продавая дочь своего единственного поставщика оружия.

После того дня Эван и Зак почти перестали пересекаться. Мегу – их связующего звена – больше не было на корабле, и многие пираты вдруг ощутили, как ее не хватает. Одним своим видом девушка приносила улыбки всем вокруг. Теперь ее вспоминали со злостью и сожалениями. Нередко Эван слышал слова: «Если бы она не была полукиборгом» и еле сдерживался, чтобы не выбить из таких людей всю дурь. То, кем Мегу была нисколько не меняет все то, что она сделала для «Котла». Эван наконец понял, почему девушка так злилась после того, как потеряла ногу. С нано-роботами она смогла бы восстановить ее и ходить, как с совершенно здоровой. Вместо этого пираты обрекли Мегу на жизнь калеки, в благодарность за то, что она двух членов экипажа.

Зак так и не смог заставить себя признаться даже Эвану, что применил кибер-технологии на борту «Котла». Это было самым настоящим грехом и док надеялся, что вскоре просто забудет о нет. Взрыв «Черного Короля» не дал забыть. Как и смерть Мегу, внезапно сильно потрясшая всех пиратов на корабле.

Эван одним из первых добрался до нижней палубы. Вскоре туда подбежали и Люк с Сирой, Дрок, Пол и Зак. Группа пиратов стояла с оружием наготове. «Котел» встречал гостей. Эван едва успел разобраться, узнав у Сиры с Люком, что только утром Дроку поступило предложение от некого Имуги. Он готов был продать все то же, что пираты собирались закупить у Джосайи Фергинса, но по более сходной цене. Дрок не стал отказываться, но приказал всем держаться настороже. Незнакомцам не стоит доверять…

«Котел» приземлился на поверхность крошечного спутника какой-то планеты. Медленно начал открываться люк. Крышка ударилась о землю. Через некоторое время по металлу застучали сапоги. Кто-то неспешно поднимался на борт, широким, уверенным шагом. Эван внутренне замер, готовый к любым неожиданностям. Послышались еще шаги. Людей было много. Наконец, перед собравшимися на нижней палубе членами экипажа, выросла темная фигура. Пиратам пришлось подождать, пока свет из-за спины незнакомца перестал падать под таким углом, что полностью скрывал в тени его внешность. Эван с удивлением отметил, что Имуги – молодой парень, даже, наверное, моложе его самого. Услышав какой-то сдавленный звук, холдонец бросил быстрый взгляд влево и успел заметить огромные от удивления глаза Сиры и широко открытый рот. В следующую минуту девушка смогла совладать с эмоциями и постаралась придать лицу бесстрастное выражение, хотя выходило у нее это довольно плохо. Значит Сира знает этого таинственного продавца оружием? С одной стороны, она оружейник, значит Эвана ничто не должно смущать или удивлять, с другой… она родом из Ямы. Может и Имуги тоже? Может, он знал Мегу, когда жил там?

Эван качнул головой, избавляясь от лишних мыслей, и внимательнее пригляделся к незнакомцу, который молчал, осматривая пиратов. За спиной Имуги стояли несколько вооруженных охранников, а сам он, как будто, пришел без оружия. Такая самоуверенность парня смущала и вызывала опасения у пиратов. Внешне Имуги был чем-то похож на Сиру. Белая кожа, черные волосы, только глаза карие, а не бледно-зеленые. На парне были надеты высокие сапоги почти до колена, в которых явно нашлось бы место для ножей. Темные брюки без карманов стягивались ремнем с простой металлической пряжкой. Темно-бордовая рубашка заправлена в брюки и собрана в рукавах до локтя, открывая белые, не выглядящие особо сильными, руки. Эван плохо видел издалека, но почему-то был уверен, что пальцы парня далеко не нежные, а загрубелые. Две верхние пуговицы рубашки расстегнуты, поверх – темная жилетка, распахнутая на груди. Волосы Имуги блестели чисто черным цветом и были аккуратно уложены назад, у левого уха сверкнули на свету две параллельно закрепленные тонкие заколки, такие же простые, как пряжка ремня. Как ни странно, эти заколки не вызывали желания посмеяться над их владельцем, а скорее добавляли стиля. Глаза парня уверенно обегали незнакомцев перед ним одного за другим, словно желая проникнуть в их души. Мысленно Эван отметил, что у Имуги весьма хороший взгляд. Взгляд опасного человека.

- Кто здесь капитан? – наконец заговорил парень. Его голос был громким, чуть хриплым, но более слабым, чем представлял его Эван. Зак почему-то улыбался, загадочно сверкая глазами. Холдонец отметил, что после встречи стоит поговорить с Сирой и доком – они явно что-то знали об этом человеке.

- Я, - рявкнул Дрок привычным тоном и сделал шаг вперед, как будто его и без того не было достаточно хорошо видно. Имуги не дрогнул и не отступил, хотя расстояние между ними сильно сократилось. Это добавило таинственному парню лишний плюс в глазах пиратов. Теперь, без Фергинса, им как никогда нужен был сильный союзник.

- Товар у меня, - спокойно, быстро заговорил Имуги, смотря Дроку прямо в глаза. – Можете ознакомиться. Его перенесут вам на борт сразу после оплаты.

Капитан недоверчиво взглянул за спину парня, где стояло несколько вооруженных человек с равнодушными лицами и внимательными взглядами.

- Я должен просто поверить, что где-то там стоят ящики с оружием и пойти туда с тобой и этими ребятами? Где гарантия безопасности моей и всего экипажа?

Почему-то после слов Дрока, Имуги бросил быстрый взгляд на Сиру. Такой быстрый, что даже она его не заметила. Зато заметил Эван.

- Вам мало моих слов? – выдерживая спокойный, уважительный тон, спросил парень.

- Я тебя не знаю, - рыкнул капитан и скрестил руки на груди. Он явно проверял незнакомца, но Эван считал, что такими методами можно добиться разве что расторжения сделки. Таких как Имуги надо проверять действиями, а не словами.

- Это определенно упущение с вашей стороны, - парировал парень и наполовину развернулся, встав к капитану правым боком, так что его заколочки совсем скрылись из виду. – Если вам необходима гарантия, можете приставить пистолет к моей голове на время пути.

Тут Эван не выдержал и приподнял брови. Даже Зак удивился.

- Что помешает мне убить тебя, перестрелять этих ребят и просто забрать оружие? – спросил Дрок, и тут уже Сира засомневалась, говорит капитан серьезно или продолжает проверки. Сама девушка места себе не находила. Она давно не видела Тома и потребовалось время, чтобы узнать его. Как этот парень изменился! Сира даже представить себе не могла, что человек может так сменить внешность всего за год! И это тот самый Том, неуклюжий, просто одетый мальчишка-механик, везде таскавшийся с ней и Мегу? Сира не понимала, почему он называет себя Имуги, почему выдает себя за оружейника и торговца, почему пытается составить конкуренцию Джосайе Фергинсу, почему одет с иголочки и откуда у него охрана. Все эти вопросы роились в ее голове, не имея возможности выхода.

- Сейчас, как и в будущем, я ваша единственная надежда выжить в этом кластере. Всем известно, что враги Джосайи Фергинса долго не живут, а вы теперь в его черных списках. К счастью для вас, я намерен сменить этого самодовольного старикашку на его посту, и вы только первая ступень в этом длинном, и определённо успешном пути. Убьете меня сейчас – лишитесь поддержки в будущем, - Имуги усмехнулся. – Поверьте, никто в здравом уме не будет конкурировать с Джосайей Фергинсом.

- Значит ты не в здравом уме? – тут же ухватился Дрок.

Парень медленно повернул голову. Его лицо, его глаза ни на секунду разговора не дрогнули и это восхищало Эвана. Он почти готов был подружиться с этим таинственным человеком, хотя понимал, что ему ни в коем случае нельзя доверять.

- У меня свои мотивы и к сегодняшней сделке они не имеют никакого отношения.

Дрок согласно кивнул, но с его лица не сходило хмурое выражение.

- Сира! – крикнул капитан. Девушка тут же сорвалась с места и оказалась рядом, ожидая приказа. – Ты помнишь весь список?

Сира с готовностью кивнула. Сердце билось где-то в горле. Девушка догадывалась, что будет дальше. Имуги тоже, однако он продолжал оставаться спокойным, не выдавая ни удивления, ни узнавания, ни радости по поводу встречи. Сира же могла думать только об одном: пока они будут идти к ящикам, надо успеть рассказать ему про Мегу. Том ведь так любил Мегу! Он должен знать правду…

Сира не услышала приказа, но услышала крик рванувшегося вперед Люка. Эван остановил друга за мгновение до того, как тот мог схватить Сиру за руку.

- Я пойду, - повернувшись к пирату, спокойно сказала девушка. Когда она взглянула на Имуги, тот картинным жестом вытянул руку в сторону и чуть поклонился, приглашая ее вперед. Сира не была до конца уверена, что понимала, на что подписалась. Этого нового Тома она совсем не знала.

Медленно, шаг за шагом, они покинули корабль под бдительным надзором Дрока, Люка, Эвана и Зака. Пол находился там без приглашения и пришел просто посмотреть на нового продавца оружия.

- Мегу была здесь, - тихо заговорила Сира, когда они отошли на несколько метров от корабля. Впереди уже виднелись ящики с оружием и их было немало, что по-настоящему удивило девушку. Она все еще не верила в Тома-оружейника.

- Я знаю, - так же тихо, спокойно ответил парень, уверенно смотря прямо перед собой. Сира не узнавала его. Не могла понять, где за этой оболочкой спрятался неуверенный, дружелюбный Том, который всегда улыбался и неловко шутил.

- Чуть больше недели назад Черные торговцы… - решилась продолжить Сира.

- Я знаю, - более холодным тоном оборвал ее парень. Голову он так и не повернул. Девушка не решилась продолжать. Знал ли он, что Мегу погибла? Сира не могла определить, не знала, как реагировать на нового Тома. Или Имуги, как он теперь себя называл.

Девушка занялась работой. Она тщательно проверила все ящики, пересчитала оружие и патроны, сверяясь с мысленным списком. Сира продолжала удивляться, как смог Том раздобыть все это добро, к тому же, под носом у Джосайи Фергинса! Чем он занимался весь этот год? Парень превратился в настоящую загадку, которую девушка могла никогда не разгадать. Неужели он действительно станет их щ поставщиком? С другой стороны, зачем Тому играть подобный спектакль? Обман никогда не удавался парню, все всегда замечали, когда он пытался врать еще в школе, поэтому Том старался оставаться предельно честным, научился увиливать от ответа или не давать его целиком.

Они уже возвращались на корабль, чтобы доложить капитану, что все в порядке и можно платить за товар, когда Сира все же решилась закончить свою речь.

- Она мертва, Том, - едва слышно прошептала девушка, выдавливая из себя слова, потому что они вдруг застряли в горле.

- Черные торговцы не убьют ее, как и киборги, - со спокойной уверенностью заявил парень, не сбавляя хода. Впереди уже виднелись головы пиратов.

- Нет, - Сира схватила его за рукав. – Их корабль взорвался. Через день после встречи с нами. Она мертва, Том. Никто не выжил в том взрыве!

Сира говорила очень тихо и быстро, боясь, что не успеет закончить до момента, как они подойдут к капитану. Его хмурое выражение чуть разгладилось, но это было слабым утешением. Неожиданно Том резко развернулся. Сира не успела понять, что произошло, а его рука уже сжалась вокруг ее шеи. Пираты вскинули пистолеты. Охрана Тома мгновенно среагировала на угрозу, подняв оружие. Все замерли. Сира со страхом бегала глазами по помещению, боясь, что кто-нибудь начнет стрельбу, а парень как будто не замечал напряжения, возникшего в атмосфере.

- Повтори, - прошипел Том так тихо, что Сира не сразу разобрала его слова. Они стояли так близко к капитану, что любые переговоры становились опасными, но лицо парня не предоставляло возражений. Впервые Сира испугалась Тома. Испугалась его загоревшихся гневом глаз и стальной хватки пальцев на горле.

- Корабль взорвался. Она погибла, - побелевшими губами пробормотала девушка, осознавая, что Том нисколько не ограничивает ее доступ к кислороду, и все же задыхаясь от ужаса. Краем глаза Сира видела, как рвется Люк из рук Эвана, как поджал губы капитан, ожидая объяснений. Она не могла остановить Тома, не могла придумать, что сказать ему, чтобы заставить парня одуматься, осознать ситуацию.

Вдруг его лицо изменилось. На глаза словно упал занавес, такими холодными и безразличными они стали. Разжав руку, парень отпустил Сиру и даже подхватил ее, когда, от неожиданности, девушка начала падать, осознав, что все это время стояла на носочках.

- Примите мои извинения, - с легким поклоном сделав шаг назад, спокойно произнес Имуги так, чтобы все слышали. – Вы всколыхнули старую рану, и я потерял контроль. Больше этого не повторится.

Сира прижимала пальцы к горлу, с огромными глазами наблюдая за парнем. Все думали, она шокирована его поведением, и хотя это было так, по-настоящему девушка удивилась тому, как легко Том придумал и произнес эту ложь, как легко обставил их маленькое представление и как легко смог вернуть контроль. В его глазах Сира видела страдание. Настоящую боль за мгновение до того, как парень ее отпустил. Да, Том любил Мегу. Искренне, всегда любил. А Сира предала ее. Теперь он тоже мог бы отказаться помогать пиратам и тем не менее, Имуги заключил сделку с Дроком и договорился о дальнейшем сотрудничестве. Инцидент с Сирой осторожно замяли, стараясь к нему не возвращаться. Люк попытался узнать у девушки, что сказал ей Имуги, когда схватил, но та притворилась, что все еще пребывает в шоке и ничего не может вспомнить. Зак подхватил Сиру под руку, пообещав позаботиться и быстро увел в кабинет. Когда оружие было оплачено и погружено на борт, «Котел» отчалил, а Эван уверенно направился к доку.

Там парень и мужчина выслушали сбивчивую историю Сиры о Мегу и Томе, которые дружили с детства и жили рядом в Яме. Девушка с опозданием подумала, что не стоило раскрывать личность Тома, а потом Зак и Эван признались, что знали правду о Мегу и не ненавидели ее за это, и Сире сразу стало легче. Раньше девушке казалось, что только она поддерживала подругу и это было тяжелым испытанием – страдать по Мегу в одиночестве. Теперь их было трое. И Том…

Услышав историю Сиры, Эван еще больше поразился выдержке Имуги. Или Тома. Как ни странно, холдонцу казалось, что парню не подходит имя «Том», оно было слишком простым для такого сложного человека. О его «конфликте» с Фергинсом еще предстояло узнать. Сира считала что ничего такого и вовсе быть не могло. Эван тоже сомневался. Если Том знал Мегу, любил ее, знал о ней все, даже то, что она полукиборг, то он не мог не знать, чья она дочь. А значит теперь его сотрудничество с «Котлом» казалось еще более странным и подозрительным.

- Время покажет, - мудро сказал Зак и Сире с Эваном пришлось молча с ним согласиться. Ничто не раскрывает чужие тайны и мотивы лучше, чем время…

*Крессида. Пустыня.*

*Сутки после крушения шаттла*

*(за три дня до встречи Тома с «Котлом»).*

Сознание возвращалось тяжело.

Та Кир Па медленно открывал глаза. Все тело болело и ломило. Свет осторожно проникал сквозь образовавшиеся в корпусе шаттла трещины, тонкими линиями освещая капсулу. Девушка рядом тихо дышала, повернув лицо к стене. Одна ее рука лежала поверх живота, нога была согнута, протез кажется сломался. Та Кир Па прищурился, рассматривая этот протез. Мужчина был уверен, что нога незнакомки заменена нано-роботами и все же поверх она носила странное, явно человеческое, сооружение. Зачем?

Вдохнув тяжелый, горячий воздух, Та Кир Па пошевелился, пытаясь найти выход из капсулы. Шаттл весь прогнулся и мог развалится от одного только прикосновения. Мужчина ногой выбил дверь. Она отлетела не меньше, чем на метр от капсулы и с легким шлепком приземлилась в белый песок. Он снова оказался в пустыне. Это не тревожило Та Кир Па. Пустыня намного лучше, чем какой-нибудь город или село. Или, упаси предки, поселение Кона. Опустив ладони в прохладный песок в тени шаттла, мужчина закрыл глаза и стал искать воду. Поток проходил далеко. Та Кир Па направил его к капсуле, прорывая путь в толще песка. По тому, как восстановились силы, мужчина понимал, что прошло довольно много времени с момента побега, но сколько конкретно сказать могла только девушка, сбежавшая вместе с ним.

Вода коснулась пальцев Кона. Напившись, он направил поток, заполнив одну из лежавших рядом, покореженных частей шаттла, превратив ее в чашу. Девушка все не просыпалась. Осторожно забравшись в капсулу, Та Кир Па порадовался, что в маленькое помещение проникает так много света – ему было бы сложнее совладать с эмоциями в темноте. Все мужчины в их поселении с подросткового возраста работают в шахтах. В мрачных, узких коридорах, которые Та Кир Па ненавидел всей душой. В какой-то мере он был даже рад, что беглых Кона сразу убивают. Лучше смерть, чем возвращение в тот ад.

Одной рукой удерживая чашу, мужчина присел на корточки рядом с союзницей и осторожно коснулся ее плеча, посылая предупредительную волну сознанию. Это заставило девушку очнуться.

Застонав, Мегу попыталась перевернуться, чувствуя, как неудобно лежит подвернутая нога. Голова болела от недостатка кислорода. Губы пересохли, кожа разогрелась, одежда девушки промокла, везде был песок. Мегу чувствовала его под ногтями, на зубах, в волосах и ботинках. Песок лип к ее промокшей от пота майке, неприятно покалывая кожу. Девушка попыталась повернуть голову и ткнулась губами во что-то жесткое и металлическое.

- Пей, - тихо сказал незнакомый голос. Мегу не стала спорить. Она благодарно принимала восхитительную влагу, чувствуя, как оживает. Неровный металлический край резал сухие губы.

Вода закончилась. Приоткрыв глаза, девушка встретилась с изучающим янтарным взглядом. События прошедших часов перемешались в ее памяти и теперь медленно восстанавливались кусок за куском.

- Ты не сказал свое имя, - пробормотала Мегу, не понимая, почему вспомнила именно это. В файле Черных торговцев было имя Кона, но Сира слишком быстро пролистала первые страницы.

- Та Кир Па, - тихо ответил мужчина. Легкие порывы ветра загоняли песок в щели в шаттле. Еще немного и капсула окажется погребена в пустыне так, что никто и не узнает о ее существовании.

- Это имя? – нахмурившись, переспросила девушка. Головная боль медленно отступала, но мозги еще плохо варили. Кона кивнул. – Я могу звать тебя Кир?

- Мое имя Та Кир Па, - тупо повторил мужчина. Мегу решила, что придется пореже обращаться к нему. Имя звучало непривычно и как-то обрывочно.

- Я Мегуми Соль, - представилась девушка, ощущая приятно тепло в области шеи. В тот момент ей совсем не казалась странной ситуация, в которую они попали. Мегу не беспокоили Черные торговцы, побег, взрыв, то, что Мэгги Фергинс теперь считается мертвой. Ее не беспокоило то, что они застряли посреди пустыни без еды, воды и достаточного количества одежды, чтобы не сжариться заживо. Казалось, все вокруг не имело значения – в душе девушки царил мир и спокойствие.

Та Кир Па осторожно повернул ее и помог прислониться к горячей стене капсулы. Неожиданно приятный туман развеялся. Девушка нахмурилась, пытаясь понять, что это было, но модуль не мог дать ответа. Казалось, словно все ее чувства в раз менялись по желанию Кона, и лишь чудом Мегу удавалось возвращаться в себя. Поежившись, девушка вжалась в стенку, стараясь оказаться подальше от Та Кир Па. Мужчина почувствовал ее неуверенность и страх. Он не хотел вызывать такие чувства. Он передал ей спокойствие и уверенность в том, что все будет в порядке, из лучших побуждений. Наконец Кона понял слова старого учителя. Та Скар Па не раз говорил, что то, что один может считать лучшим для другого, на самом деле таковым не является. Не потому, что его суждения ошибочны, а потому что его чувства предвзяты. Та Кир Па судил из опыта передачи эмоций сестре, ведь она всегда с радостью принимала ту помощь, что он оказывал. За сильными волнами чувств, исходивших от Мегуми, он совсем забыл, что она полукиборг…

- Как ты это делаешь? – снова пробормотала девушка, вспомнив, что уже задавала этот вопрос, когда они падали. – Как заставляешь меня чувствовать то, чего нет?

Кона не ответил. Он смотрел на Мегу, осознавая, что не может заставить себя раскрыть секреты собственного народа. Тайны, переданные под покровом темноты, глубоко в шахтах. Тайны, ведомые только ему одному, потому что не осталось больше Кона, которые помнили бы старые времена. Та Кир Па ненавидел киборгов и не мог доверять девушке, пусть и такой живой, но с модулем в голове. Поэтому он решил действовать несколько иначе.

- Дело не во мне, - тихо произнес мужчина, скрещивая ноги и выпрямляя спину. Эти движения уже вошли у него в привычку. – Дело в твоем модуле. Обычный человек не замечает перемены, ему кажется, что это его импульсивные перемены настроения, но тебе модуль подсказывает, что что-то не так. Он анализирует все, что тело получает извне, он не способен на эмоции, поэтому знает, когда чувства навязаны. Он отличает их, как лейкоциты способны отличить чужеродные элементы в организме.

Та Кир Па говорил медленно, размеренно, стараясь как можно понятнее объяснить то, что не поддается науке и логике. Он брал слова из памяти других Кона, из памяти народа, который изучал когда-то и людей и киборгов. Только благодаря этой памяти Та Кир Па вообще смог узнать, что такое лейкоциты.

Еще не договорив, мужчина заметил, как напряглась Мегу, как участилось биение ее сердца, как всколыхнулся страх и подозрительность, полностью сбивая любопытство.

- Откуда ты знаешь про модуль? – тихим, осторожным тоном спросила девушка. Ее рука потянулась к пистолету, валявшемуся неподалеку. Мысленно Мегу повторяла про себя, что Кона союзник и ничего не может знать о Мэгги Фергинс, но, с другой стороны, что она вообще знала об этом человеке? «Не человеке», - поправил внутренний голос. Мегу на него шикнула.

На лице Та Кир Па отразилось замешательство.

- Я его вижу, - менее уверенно, чем раньше, ответил мужчина, хаотично пытаясь вспомнить, на что способны сканеры киборгов. Есть ли такой сканер у Мегу? И если нет, то как объяснить врожденные способности Кона, не открывая завесу тайны?

- Что?

В девушке всколыхнулась мощная волна страха. Она ощупала голову, но, не найдя никаких отличий, уставилась на Та Кир Па с полным непониманием и вопросом в глазах. Этот человек одновременно пугал ее и был загадкой, которую Мегу не терпелось разгадать. Она так долго искала хоть какую-нибудь информацию о Кона, и вот! Вот он, сидит прямо напротив, внушая тихий ужас и слабое благоговение. Как много Мегу хотела спросить у мужчины, с сожалением осознавая, что Та Кир Па вовсе не настроен откровенничать. То, как он уходил от ответа, только больше зажигало в девушке охотничий азарт.

- Я не могу это объяснить, - со вздохом, честно признался Кона. – Я могу слышать биение твоего сердца, могу чувствовать, как бежит по венам кровь. Только нано-роботов я не способен воспринимать, как живую материю, поэтому там, где они есть, я вижу только пустоту. Я вижу ее здесь, - мужчина двумя пальцами указал на лоб собеседницы. – Здесь, - он перевел их на ребра с правой стороны, - и здесь, - пальцы указали на ногу.

Мегу следила за движениями Кона, пытаясь уложить в голове необычную информацию. Только теперь, задержавшись взглядом на собственной ноге, она заметила, что закрепления дока сломались. Вернулось облегчение, которое девушка испытала, когда пираты узнали правду. Тогда оно было слабым, едва заметным на фоне прочих чувств, но теперь заиграло в полную силу. Ей больше не нужно носить этот ужасный протез! Не нужно ковылять и притворяться больной!

Мегу быстро начала отстегивать ремни и раздвигать механизмы, стараясь как можно скорее снять с себя это орудие пыток. Та Кир Па молча наблюдал за ее действиями, пытаясь разобраться в сумбурных чувствах девушки. Как же быстро менялись ее эмоции! Страх, любопытство, настороженность, облегчение, радость. Казалось, нет предела этим скачкам. У мужчины кружилась голова. От жары и от необходимости постоянно сдерживать эмоции Мегу, чтобы невольно не перенять их. Та Кир Па решил рассказать ей часть правды, хорошую и простую часть, стараясь не затрагивать другую, более сложную и опасную. На самом деле пустоты он видел и в механоидах. Единственное, что отличало механоидов от киборгов было то, что они могли воспринимать те чувства, что он посылал. Модуль не позволял Кона захватить контроль над эмоциями хозяина, но если модуля нет, то и запретов нет. Вот только механоиды, даже осознавая наличие эмоций, не могут их испытывать. Подобная передача сведет с ума, а не подчинит.

Мужчина не хотел рассказывать Мегу про контроль, потому что не знал, придется ли ему применять эти способности против нее. Та Кир Па мог влиять на чувства девушки только при непосредственном контакте. Память народа учила его, что нельзя манипулировать людьми. Нельзя использовать подобную силу на расе, что слабее и более восприимчива к эмоциональному давлению. Та Кир Па не мог позволить себе подчиниться старому закону. Эти правила не спасли его народ. Не избавили их от столетних страданий и вечного рабства. Еще много лет назад мужчина решил, что если когда-то сможет сбежать, то будет использовать все силы для выживания.

Последние части протеза, развалившегося и окончательно потерявшего прежний вид, распались и развалились вокруг ноги Мегу. Девушка вытянула ногу и пошевелила ей, чувствуя долгожданную свободу и легкость. Теперь она снова может бегать! Бегать… мозг Мегу, наконец, окончательно включился. Оглядевшись, девушка заметила выбитую дверь и бескрайний белый песок, растянувшийся до самого горизонта. Вернулся страх. С помощью модуля Мегу попыталась понять, где именно они находятся и как далеко ближайший город, однако почему-то не смогла. Обеспокоенно нахмурившись, девушка закрыла глаза и полностью погрузилась в модуль, пытаясь найти причину, по которой он плохо работает. Он не мог повредиться во время падения. Дело было не в том, что внутри, а в том, что снаружи.

Открыв глаза, Мегу стала вглядываться в песок. Она никогда не была на Крессиде, однако догадывалась, почему модуль не работает. Магнитные поля в пустыне весьма необычные, они сбивают модуль с толку, не позволяя даже определить местоположение. В таких условиях даже обычные сканеры киборгов ненадежны и постоянно будут сбиваться.

«Ладно», - судорожно вздохнув, мысленно пробормотала девушка. – «Плюсы: киборги нас точно здесь не найдут. Они не сунуться в пустыню с такими полями, чтобы не потеряться, к тому же металлические люди едва ли подружатся с песком. Минусы: нам никогда отсюда не выбраться и мы умрем медленно и мучительно от голода и жажды».

Почему-то страха Мегу не испытывала. Скосив взгляд в сторону Кона, девушка попыталась определить, не он ли снова влияет на его чувства, но не смогла отделить правду от лжи. Это ее беспокоило. Беспокоило куда больше, чем тот факт, что они где-то посреди пустыни.

- Стоит дождаться ночи, когда станет холоднее, и двинуться в путь. Может, у нас есть хоть какие-то шансы выбраться отсюда, если постоянно идти в одном направлении… - неуверенно заговорила Мегу, втайне надеясь, что у Та Кир Па есть план получше.

- Нам в любом случае нельзя сейчас далеко уходить от капсулы, - спокойно произнес мужчина и замолчал, словно не собирался пояснять свои слова. Мегу пилила его вопросительным взглядом, а потом, не выдержав, закатила глаза и раскинула руки в стороны.

- Может продолжишь предложение?! – не скрывая охватившего ее возмущения, воскликнула девушка. – Почему в любом случае? Едва ли сюда сейчас спуститься спасательная команда и вытащит нас из пустыни!

Закрыв глаза, Та Кир Па молча вытянул руки и коснулся пальцами песка в том месте, где разорвало корпус. Его спокойное выражение лица и молчание выводили Мегу из себя. Девушка бесилась и чувствовала, что еще немного и она все-таки в самом деле врежет чертову Кона!

- Приближается буря, - тихо сказал мужчина. – Город слишком далеко, мы не успеем добраться туда прежде, чем она настигнет нас. Разумно переждать здесь, а потом двинуться.

Его голос был спокойным и рассудительным. Его приятный баритон ласкал слух Мегу, успокаивая гнев девушки. Кивнув, Мегу согласилась с доводами Кона, а затем, спустя некоторое время, до нее дошел смысл сказанного:

- Погоди-ка! – вскинув палец, быстро заговорила девушка. – Откуда ты знаешь где город? Ты уверен? Ты уже бывал здесь? В смысле, это же пустыня! Как тут можно определить хоть что-то?! Насколько он далеко? Откуда ты знаешь про бурю? Она большая? Нельзя долго ждать, ведь без воды и еды мы быстро откинемся!

Она водила рукой в воздухе, выписывая замысловатые жесты, которые сама даже не замечала. Та Кир Па терпеливо слушал, оставляя глаза закрытыми. Единственное, что изменилось в его позе это руки – теперь они лежали поверх скрещенных ног, расслабленно свисая вниз кистями. Поток слов закончился, наступила тишина. «И это еще не считая всего того, что накопилось в моем списке за годы попыток изучить ваш вид!» - мысленно подвела итог Мегу, надеясь, что мужчина ответит хотя бы на эти вопросы.

- Город в трех днях пути. Буря задержит нас до ночи, а там либо закончится, либо протянет еще до утра. Вокруг нас много воды, так что не нужно волноваться по этому поводу, а вот с едой придется подождать.

Его тон, каким родители обращаются к детям, ужасно раздражал Мегу.

- Замечательно, - со злостью буркнула она и отвернулась. Пропало всякое желание задавать вопросы. «До ночи», - повторила про себя девушка, - «А может и до утра». Уверенность Кона несколько успокаивала Мегу, но каждую минуту девушка напряженно прислушивалась к себе, пытаясь понять, манипулируют ею, или нет. Все разы до этого Мегу замечала вмешательство потому, что смена чувств была очень уж неожиданной, слишком резкой, чтобы не заметить. Однако если Кона медленно, часами будет менять ее восприятие, то как обнаружить где правда, а где ложь? Девушку пугала сила Та Кир Па. Почему он сказал, что вокруг много воды? Они же в чертовой пустыне! Чем дольше Мегу размышляла, тем больше злилась на таинственного спутника. Ее гнев из-за отсутствия ответов был больше похож на гнев обиженного ребенка, которому не дали конфет.

По крайней мере, так его воспринимал Та Кир Па. Он понимал чувства девушки и принимал их, прекрасно осознавая, в какой сложной ситуации они оказались. Мегу волновалась только о выживании, для Кона же утекало драгоценное время. Сколько дней прошло с тех пор, как их разлучили с сестрой? Мужчина не был уверен точно. Как далеко ушла Ина? В какую сторону направилась? Единственное, что точно знал Та Кир Па: ее не схватили Черные торговцы. И никогда уже не схватят. Никого больше. Защита сестры стала основной причиной, по которой Кона перед отлетом приказал одному и членов команды подорвать корабль. Мужчина поддерживал с ним эмоциональную связь так долго, как мог, надеясь, что времени будет достаточно. В тот момент, когда взорвался «Черный Король» Та Кир Па испытал облегчение. Внезапный приступ страха у Мегу из-за падения шаттла сбил тогда его чувства, теперь же они вернулись.

«Я найду ее», - повторял про себя мужчина. – «Действие препарата давно кончилось, так что она не беззащитна, но в этом же ее главная слабость». Как мало он успел рассказать Ина! Не стоило надеяться на лучшее, надо было сразу начать обучение. Но нет, он верил, что получится проскользнуть мимо Черных торговцев… и теперь она одна, где-то на планете, напуганная, не осознающая, как избавится от чувств, которые ее окружают, не управляющая собственными силами…

Мегу смотрела на тянущийся до самого горизонта белый песок. Ей хотелось сказать, что в капсуле много щелей, а дверь и вовсе вылетела, так что шаттл станет плохим спасением от бури, но, бросив быстрый взгляд на спутника, девушка не стала открывать рот. Скорее всего, у таинственного мужчины и на это найдется простой ответ, который он, несомненно, произнесет своим раздражающим снисходительным тоном, как будто обращаясь к полоумной.

«Я представляла их другими», - почему-то подумала Мегу, а затем поняла, что даже не может вспомнить, какими раньше видела для себя Кона. Сложно представлять создание, если даже не знаешь ничего о его внешности. Еще сложнее при этом понять каким оно должно обладать характером. Не сдержавшись, девушка бросила любопытный взгляд на Та Кир Па, внимательно осматривая его с ног до головы. Глаза мужчины оставались закрытыми, но Мегу была уверена: Кона знает, что она его рассматривает. «Для раба он довольно плотно сложен», - мелькнула мысль в голове девушки. Та Кир Па не выглядел изможденным или недоедающим. Не знай Мегу, что он Кона, ни за что бы не подумала, что этот человек родился рабом. В голове девушки не последовательно мелькали произошедшие события. Казалось, она что-то упускала, но никак не могла понять – что.

Кона рабы. Они рождаются и вырастают в изолированных поселениях, постоянно находящихся под надзором киборгов. Когда раб бежит… Мегу неожиданно вспомнила, с чего начался их побег. Она сказала, что корабль пролетает над Крессидой. Да, именно тогда Та Кир Па решил действовать. Почему? Они могли проделать все то же самое, сбежав на любую другую планету, которая попалась бы по пути к киборгам. Дело было даже не в словах Мегу. Тот человек, который отдал ей оружие… он тоже хотел предупредить про Крессиду. Потому что Кона приказал предупредить. Зачем рабу возвращаться в клетку? Зачем Та Кир Па нужно было попасть обратно на Крессиду, если здесь – место его заточения? Так рискуют только ради чего-то по-настоящему важного.

- Что ты ищешь? – прошептала Мегу, не сумев удержать язык. Мужчина мгновенно открыл глаза, впившись в нее янтарным взглядом, который одновременно был опасным и приятно теплым. – Что ты оставил здесь, на Крессиде?

Завыл ветер. Песок поднялся в воздух, царапая стены капсулы. Та Кир Па молчал. От выражения его лица, спокойного и несколько задумчивого, у девушки по спине прошла дрожь. Она не могла понять, пытается ли Кона проникнуть в ее чувства и изменить их, не знала, ответит ли он на вопрос. Прошла минута, другая. Жара пустыни сдавливала горло, мешая дышать. По позвоночнику Мегу медленно ползла струйка пота. Девушка чувствовала ее, но не могла заставить себя пошевелиться. Наконец Та Кир Па отвернулся и Мегу слово избавилась от гипноза. Вздрогнув, девушка развернулась и легла, не уверенная до конца, что стоит поворачиваться спиной к спутнику.

- Как знаешь, - буркнула она, не скрывая недовольства. – Я спать, разбуди, как закончится буря.

Мужчина снова промолчал, но Мегу приняла это за согласие. Она знала, что ни за что не уснет, не в такой напряженной обстановке и не с такой затуманенной головой, но нужно было как-то оправдать возникшее молчание. Та Кир Па не станет с ней разговаривать, а сидеть в тишине девушка не могла. Уж лучше выйти в бурю. Песок настойчиво скрежетал, царапая стены капсулы, но Мегу совсем его не замечала, погруженная в размышления. Девушка закрыла глаза и тут же оказалась перед хорошо знакомой дверью модуля. Надпись «Джосайя Фергинс» словно бросала ей вызов. Мегу прикоснулась к ручке, впервые осознав, что не чувствует ни тепла, ни холода. «Это только доказывает, что все здесь – всего лишь часть сознания», - мысленно пробормотала девушка. Ей казалось, сейчас самое время наконец заглянуть внутрь, узнать, что там, за последней чертой, узнать, что доктор Росс оставил ей, как знание об отце. Сказано ли там, что он и есть Джосайя или это что-то другое? Мегу не могла решиться. Она знала. Уже знала большую часть правды и не могла представить, что за дверью есть что-то, что поразит ее еще больше, и все же боялась.

«Прошло семь лет, а я все никак не сдвинусь с места», - горько усмехнувшись, подумала девушка, опуская руку. Дверь заколебалась и исчезла где-то в глубинах модуля. «Эван посмеялся бы над моей слабостью», - решила Мегу. Нахлынули воспоминания о «Котле». Где они теперь? Как живут? Вспоминают ли о ней? С ненавистью или сожалением? У девушки не было ответов. Они продали дочь Фергинса. Лишил ли Джосайя их поддержки или же семейные узы значат для него меньше цифр на банковском счете? «Я совсем не знаю, что он за человек», - с неожиданным сожалением осознала Мегу. – «Я даже доктора Росса никогда не понимала, не хотела его узнать…». Девушка вспомнила все те разы, когда она кричала отцу в лицо, как ненавидит его, о том, что он не имеет права вмешиваться в ее жизнь, что он никто для нее. Мегу не могла вспомнить лица Джосайи. Не могла вспомнить, отражение каких чувств видела в его глазах. Доктор Росс. Ее главная опора. Ее опекун… Мегу не понимала, как он проворачивал дела Фергинса, когда она была на планете. Жизнь доктора стала определенно проще, когда девушка начала работать в MCB и месяцами пропадать в космосе. «Не только доктора», - пробормотала про себя Мегу. Оружейника, ученого, учителя, торговца. Зак восхищался им.

«А я теперь даже не знаю, увижу ли его снова…», - подумала девушка и тяжело вздохнула, чувствуя, как с усилием пробивается в легкие тяжелый, горячий воздух. Она не заметила, что перестала глотать песок. Не прошло и минуты, как Мегу погрузилась в сон.

Та Кир Па наблюдал за девушкой через ее эмоции. Буря была все ближе, ветер бился о стены шаттла, беспорядочно разбрасывая белый песок. Мужчина создал вокруг капсулы тонкий воздушный слой, который не пропускал внутрь ничего, кроме кислорода. Поддерживать его, одновременно читая чувства Мегу и удерживая стену, чтобы не перенять их, было для Та Кир Па достаточно просто. Все равно, как если бы у человека было пять рук, а он при этом работал только тремя. Девушка не подняла пистолет, но он лежал рядом и Кона оставался настороже. Его не удивило то, как легко она разгадала причины его возвращения на Крессиду. Предпосылок было достаточно, а как полукиборг Мегу думала даже слишком долго. Та Кир Па знал, что в ее голове неисчислимое количество вопросов, и все же девушка держала себя в руках. У Кона тоже были вопросы.

«Всему свое время» - повторил мужчина любимую присказку учителя и, когда Мегу заснула, обратил все внимание на щит вокруг капсулы. Буря становилась сильнее.

*Крессида. Город Сотроп.*

*12 дней после побега.*

Та Ина Па в нерешительности застыла перед деревянной дверью, не зная, постучать ей, или убежать. Прошло уже шесть дней с момента, как брата схватили Черные торговцы. Шесть дней, в которые девушка как могла пыталась представить свой дальнейший путь. Она не могла вернуться и не знала, куда идти дальше.

В то утро, когда Ина почувствовала, что с Киром случилась беда, она лежала на полу пещеры, не чувствуя даже боли от опалявших лицо ярких солнечных лучей. Она пролежала бы там весь день, но жара загнала девушку в глубь пещеры. К вечеру ужасающая жажда, мучившая ее, заставила Та Ина Па спуститься в пустыню и призвать воду. Девушка не боялась, опуская от пещеры до земли невидимый мост. В тот момент мало что имело для нее значение. Вся семья, даже брат, казавшийся неуязвимым, теперь были мертвы. Та Ина Па не хотела жить, но слишком боялась смерти, чтобы переступить эту черту. К ночи девушка решилась направиться в город. Ей нужна была одежда и еда, но Ина совершенно не представляла, каким образом ее добыть. Ей никогда в жизни ничего не приходилось воровать. Всех Кона одевали и кормили. В душе девушки вспыхнула неожиданная ярость по отношению к брату. Зачем Кир забрал ее из деревни? Киборги ведь собирались убить только родителей! Они не причинили бы вреда детям, так с чего вдруг брату вздумалось бежать? Теперь ей никогда не вернуться к прежней жизни!

Расплакавшись, Та Ина Па смогла успокоиться лишь к середине ночи. Тогда она и направилась в город. Это было удивительное, неповторимое ощущение. Девушка медленно брела, прислушиваясь к каждому звуку, ловя каждое движение. Страх клокотал внутри и как бы Ина ни старалась, она не могла сдержать его. Девушка не знала, от чего тревожно зашевелились большие многоногие черви, живущие вблизи города. Она не понимала, что невольно передавала свой страх всем окружающим. Ина казалось разумным пробраться в город ночью, когда все спят, ведь она не знала, что собственными эмоциями может разбудить кого-то. Червь прополз совсем рядом, коснувшись ног девушки своим сухим, потрескавшимся от жары, телом, которое Ина почувствовала даже сквозь плотную ткань юбки. Резко отскочив в сторону девушка еле удержалась от крика. Почувствовав страх, червь пополз быстрее, не в состоянии понять, что вовсе не он был напуган. Приложив ладонь к сердцу Та Ина Па часто дышала, пытаясь унять дрожь в руках. Ей хотелось плакать, хотелось стучать в ближайшие двери и молить о помощи. Живот стягивался и болел от пустоты. Часть подола, которой Кир обмотал голову девушки, Ина использовала как капюшон, хотя он все равно не мог скрыть ее лица. Ее отличительных, похожих на выженных как клеймо татуировок, значение которых оставалось тайной для девушки.

Город спал. Ветер, подвывая, гонял песок между домами, словно пел им колыбельные. Шурша сухими телами по жесткой земле, вокруг ползали многоногие черви. Они разбегались в разные стороны, чувствуя приближение Кона. Та Ина Па это одновременно и радовало и настораживало. Конечно, она совсем не хотела приближаться в этим мерзким существам, однако то, что они ощущали ее и убегали, заставляло девушку задуматься. Та Ина Па брела по пустынным улицам, освещенным высокими, тусклыми фонарями, скрываясь в тени домов. Некоторые из зданий действительно оказались высокими – по целых четыре этажа! Большинство по два и три. У каждого дома был небольшой двор, где на высоких перекладинах сушилась одежда, так, чтобы черви не могли ее достать. Та Ина Па подумала было взять что-нибудь, но боль в животе напомнила о том, что основной задачей является поиск пищи. Она побрела дальше.

- Эй, что ты здесь делаешь в такое время? – произнес вдруг чей-то голос. Подпрыгнув от неожиданности, девушка резко развернулась, уставившись огромными от испуга янтарными глазами на темную фигуру у задней двери дома. Незнакомец сделал шаг вперед, Та Ина Па отступила. «Я быстрее его», - бормотала про себя девушка, тщетно пытаясь успокоить бешенный ритм сердца. – «Кир бегает быстрее механоидов, значит и я могу!». Однако это совсем не помогало. Кровь гремела в ушах.

- Погоди, не убегай, - чуть тише заговорил незнакомец, выставив руки ладонями вперед. Если этот жест должен был успокоить Та Ина Па, то он не сработал. Девушка продолжала понемножку пятиться.

- Я не сделаю тебе ничего плохого! – почти с отчаянием говорил мужской голос. Сделав еще шаг вперед, незнакомец вышел на свет. Та Ина Па замерла в нерешительности. В тусклом освещении уличных фонарей перед Кона стоял молодой парень. Простая серая рубаха с длинным рукавом заправлялась в легкие бриджи, длиной чуть ниже колен. Их подвязывал широкий пояс, узлом стянутый на боку. Не сразу Та Ина Па заметила перчатки на руках незнакомца. Почему-то их вид испугал ее. Девушка смотрела на парня и что-то внутри подсказывало ей бежать. Бежать как можно дальше. Что-то в нем было не так, неправильно, как будто… как будто незнакомец был сломанной куклой, пытающейся играть старую мелодию. На вид он казался ее одногодкой, но Ина никогда раньше не видела людей и не могла судить наверняка. Парень был на полголовы ниже, хотя Та Ина Па считалась маленькой Кона. Как ни странно, в отличие от червей вокруг, незнакомец словно не чувствовал исходящего от девушки страха. Не перенимал его, как другие.

Как назло именно этот момент желудок Та Ина Па решил напомнить ей, зачем девушка пробралась в город. С болезненным выражением на лице, она приложила руку к животу и попятилась, приготовившись бежать, если понадобиться, до самой пещеры. «Но если убегу сейчас, то точно умру от голода», - с отчаянием подумала Ина, впиваясь взглядом в незнакомца, который все еще ничего не предпринимал. Почему он не будит никого? Не зовет киборгов? Почему не выдает ее?

- Ты голодна? – с округлившимися от внезапной догадки глазами, пробормотал парень. – Можешь зайти, я ничего тебе не сделаю, честно.

Он продолжал держать руки на весу. Ина хотела зайти, хотела надеяться, что незнакомец действительно такой хороший человек, каким хочет казаться, но боялась ошибиться. Это планета киборгов. Мир киборгов. А она беглая рабыня. Никто не предлагает рабам ужин за просто так.

Видимо заметив ее нерешительность, парень опустил руки.

- Никуда не уходи! – предупредил незнакомец и убежал в дом, оставив дверь открытой. Та Ина Па следовало бежать. Она не знала, что будет дальше. Возможно, он побежал за стражей или родителями или оружием. Она не представляла, как защищаться от людского оружия. Кона не имели дело ни с чем кроме плетей механоидов и их нечеловеческой силы. Из дома доносилось тихое шебаршение, какие-то странные звуки, заставлявшие Та Ина Па медленно, бесшумно двигаться спиной, не упуская из виду черный проем двери.

Неожиданно парень вылетел из него, неся что-то на руках. Он чуть не споткнулся и еле удержал равновесие, нелепо улыбаясь непонятно чему. Незнакомец выглядел таким растерянным, что девушка вновь замерла, не зная, что делать дальше.

- Вот, - он протянул вперед какой-то сверток. – Тут немного еды…

Та Ина Па не пошевелилась. Покрутив головой вправо и влево, парень переминался с ноги на ногу не меньше минуты. Наконец, осознав, что Кона не собирается подходить ближе, незнакомец положил сверток на пол и отступил к двери. Та Ина Па молча напряженно наблюдала за его действиями, как охотник за дичью. Впрочем, ее хищный взгляд успевал при этом изредка перемещаться на сверток с едой. Парень добрался до дома и, бросив последний неуверенный взгляд на Кона, закрыл за собой дверь. В то же мгновение Та Ина Па бросилась к свертку, схватила его и помчалась прочь из города. Следом за ней так никто и не последовал.

Оказавшись в безопасной глубине пещеры, девушка развернула платок и обнаружила там полбуханки хлеба, несколько ломтиков сыра и даже нарезанное мясо. Даже не подумав, стоит ли доверять незнакомцу, Та Ина Па набросилась на еду, умяв все в считанные минуты. Глубоко вздохнув, девушка устроилась на краю утеса, с ближней к пустыне стороны, где жители города не могли ее заметить, и подняла голову к небу. Огромная луна безразлично взирала на нее свысока, равнодушная к страданиям Кона. Холодные звезды мерцали по поверхности черного неба. Ветер задувал в пещеру крупицы белого песка. Та Ина па стянула ткань с головы, чувствуя нежное прикосновение прохладного воздуха к волосам. Ее длинный хвост, собираясь тремя раздельными полосами по черепу, спускался вниз, переплетаясь и заканчиваясь у пояса.

- Что мне делать дальше, брат? – едва слышно прошептала Ина, обращаясь к небу. Она закрыла глаза, прислушиваясь к ветру. Девушка не знала, сколько просидела там. Она слышала широкие потоки, проскальзывавшие мимо, касавшиеся кожи и улетавшие в неизвестность. Это были воздушные реки, по которым незримо бежал белый песок. Та Ина Па подняла руку и осторожно коснулась одного из потоков, как будто погладила большого, неуправляемого зверя. Ветер прошептал ей, коснувшись острого кончика уха, и полетел дальше, смеясь про себя. Так Ина провела всю ночь. Под утро девушка спустилась в пустыню, чтобы сделать несколько глотков воды и, еще до восхода первого солнца, вернулась в пещеру. В тот день, как и в следующий, Ина не ходила в город. Она общалась с ветром, пыталась как можно четче научиться воспринимать незримые потоки, убегая от мыслей о том, чего нельзя было избежать. Девушка понимала, что не может остаток жизни провести в пещере. Надо было двигаться дальше. Опыт с городом напугал ее, медленно возвращался голод. Раньше Та Ина Па ела по два раза на дню, а теперь… теперь это был единственный ужин за неделю! Девушка готова была есть песок, лишь бы не возвращаться в город, но, к сожалению, он никак не мог помочь ей заполнить желудок.

Следующей ночью Та Ина Па вновь направилась к городу. На этот раз в ней было чуть больше уверенности и черви почему-то, с шорохом проползали мимо, а не разбегались от нее в разные стороны. Удивленная и сильно напряженная, девушка брела между спящими домами, сдергивая по дороге мелкие вещицы, сушащиеся на веревках во дворах. Она надеялась, что люди спишут пропажу на ветер. В последнее время по ночам он становился все сильнее.

Ноги сами привели Та Ина Па к знакомому двору, где две ночи назад произошла неожиданная встреча. К огромному удивлению девушки, на перевернутом высоком ведре у задней двери, так, чтобы не достали черви, лежал сверток, похожий на тот, что дал Ина незнакомец. Тот кусок ткани все еще оставался у нее – девушка повязала его вокруг шеи. Теперь, задумавшись, Та Ина Па беззвучно прокралась к двери, забрала сверток и оставила на одной из веревок с бельем предыдущий платок. Почему-то это показалось девушке правильным – доказать, что именно она забрала еду. Ина сбежала, долетев до пещеры быстрее обычного и постоянно оглядываясь, но, как и прошлый раз, никто не наблюдал за ней и не гнался следом.

С тех пор, каждую ночь девушка возвращалась в город, следуя разными маршрутами, всегда к одной и той же двери. Незнакомец больше не выходил на улицу, однако продолжал оставлять свертки, а Та Ина Па всегда возвращала платки, в которые он заворачивал еду. Однажды, на пятую ночь после того, как брата схватили Черные торговцы, девушка вернулась к знакомому дому и обнаружила вместо свертка, сидящего на том же месте парня. Его голова была откинута к стене, глаза прикрыты. Казалось, незнакомец ждал ее несколько часов и, устав, решил немного передохнуть. Та Ина Па замерла, а затем, испугавшись, сделала неуверенный шаг назад. Сухая земля зашуршала под тонкими подошвами ее ботинок. Парень открыл глаза.

- Я надеялся, что ты придешь, - прошептал он с легкой улыбкой на лице. Девушка застыла, как изваяние, словно надеялась, что незнакомец примет ее за статую и просто уйдет. Он продолжал сидеть на месте, разглядывая гостью куда внимательнее, чем при первой встрече. Та Ина Па сделала шаг назад, не уверенная, стоит ей бежать или остаться. С одной стороны незнакомец не внушал доверия, с другой он безвозмездно кормил ее уже несколько ночей. Чего стоит один разговор?

- Я Райт, - представился парень. – Как тебя зовут?

- Ты знаешь кто я? – хриплым голосом прошептала девушка, с трудом вспоминая слова. Как же долго она ни с кем не говорила!

Райт подался вперед, упершись руками в дно ведра, на котором сидел, и с непонятным выражением на лице склонив голову влево.

- Имеешь в виду то, что ты Кона? – неуверенно спросил парень. Та Ина Па вздрогнула, сделав еще шаг назад. Платок на шее развязался и готов был в любую минуту слететь, но девушка не замечала этого. Ее голова была закрыта тканью, однако даже темнота не могла скрыть выжженные татуировки на лице.

Заметив, что Та Ина Па готова сбежать, парень вскинул руки в знакомом жесте. Кона не могла понять его значения, хотя догадывалась, что это что-то дружелюбное.

- Не убегай, пожалуйста. Я ничего тебе не сделаю, честно. Я ведь никому не рассказал до сих пор, что ты здесь, правда?

Райт говорил быстро и сбивчиво, так что Ина с трудом его понимала, но в итоге кивнула, подтвердив правоту парня. Ей искренне хотелось верить, что этот человек не на стороне киборгов и действительно готов помочь. Почему же он не встретился брату, когда тот пришел в город? Если бы брат познакомился с Райтом, то парень наверняка помог бы ему спастись от Черных торговцев! Страх Ина сменился печалью.

- Так как тебя зовут? – вновь подавшись вперед, настойчиво спросил парень.

Кона неуверенно вскинула голову, оторвавшись от созерцания собственных сцепленных в замок пальцев.

- Та Ина Па, - едва слышно пробормотала девушка. Райт снова наклонил голову влево.

- Та Ина Па? Какое необычное имя.

- Необычное? – удивилась девушка, а затем, не удержавшись, улыбнулась. – А мне кажется необычным имя Райт. У всех людей такие имена?

- Какие такие? – чуть нахмурившись, неуверенно переспросил парень. Выражение его лица испугало Ина, однако она заставила себя стоять на месте.

- Такие длинные, - продолжила девушка. Неожиданно лоб Райта разгладился, губы растянулись в улыбке. Казалось, еще немного и он рассмеется.

- Длинные? И это говорит девушка с именем в три слога! – парень хлопнул себя по колену и тихо засмеялся, стараясь не выдавать их присутствия во дворе. В любой момент где-то в доме мог зажечься свет, но почему-то тогда Ина совершенно об этом не думала. Дружелюбная атмосфера, сложившаяся между Кона и человеком казалась такой волшебной, что девушка полностью в ней растворилась. Как приятно говорить с кем-то после стольких дней одиночества и молчания!

- Вообще-то мое имя Ина, - неожиданно покраснев и смущенно улыбаясь прошептала Та Ина Па, сорвавшимся голосом. Ей не хватило сил, чтобы рассказать про приставки Та и Па, но, кажется, Райту это было и не нужно.

- Ина? – повторил парень. – Значит я могу так тебя называть?

Девушка еще больше покраснела, чувствуя, как горит ее лицо и уши. Это было так необычно, так… интимно… когда кто-то чужой называл ее по имени.

- Вообще-то так ко мне могут обращаться только родные, - едва слышно пробормотала Ина, сжимая и разжимая руки перед собой. Она чувствовала себя неловко и в то же время так приятно. Лицо Райта изменилось, стало… обеспокоенным? Кона не могла понять.

- У тебя есть родные? – тихо спросил парень. Ина не разобрала его интонации. На душе вдруг стало грустно и тоскливо. Плечи девушки поникли, глаза опустились к земле. Родные… дед, мать, отец, брат… Сама того не замечая, Ина вдруг начала плакать. Горячие слезы катились из глаз, задерживаясь в каналах татуировок и скатываясь к подбородку.

- Нет, - прошептала девушка, всхлипнув и вытирая слезы рукавом. – Никого не осталось.

Платок незаметно соскользнул с ее шеи, плавно опустившись к ногам. Райт неожиданно соскочил с ведра, которое издало протестующий скрип. Та Ина Па не успела даже понять, как вдруг парень оказался рядом, поднимая платок и бережно оборачивая его вокруг ее шеи. Девушка застыла, не в силах поверить, что позволила человеку подойти так близко. Холодное прикосновение его перчаток заставило Ина вздрогнуть. Казалось, все внимание Райта было сосредоточено на платке, в то время как девушка не могла отвести взгляда от его лица, оказавшегося вдруг на расстоянии всего нескольких сантиметров. Краска на лице сменилась пугающей бледностью. К счастью, в темноте двора, Райт не мог разглядеть этих метаморфоз.

- Ну вот, - довольно пробормотал он, улыбнувшись и сделав шаг назад. Платок оказался аккуратно повязан на шее девушки красивым узлом. Та Ина Па невольно прикоснулась к нему и попятилась.

- Мне надо идти, - почти испуганно пробормотала девушка. Глаза Райта вдруг широко распахнулись, как будто он понял что-то, чего не мог осознать раньше.

- Погоди минутку, - сказал парень, вскинув вверх палец, и побежал к двери. Как и в самый первый раз, он, провозившись какое-то время в доме, вылетел оттуда со свертком в руках и протянул его Ина. В этот раз девушка решилась подойти и забрать еду из рук Райта.

- В следующий раз приходи и постучи в дверь, чтобы мне не приходилось постоянно оставлять свертки на улице – мало ли кто их тут перехватит, - с улыбкой произнес парень. – Здесь кроме меня никто не живет, так что тебе не нужно бояться.

Та Ина Па неуверенно кивнула, схватила сверток и побежала прочь из города. Улыбка Райта и его теплые слова согревали ее весь остаток ночи. Весь следующий день девушка раздумывала над предложением парня, коря себя за то, что согласилась. Разве может она постучать в дверь дома? А что если кто-то заметит? Что если кто-то вызовет киборгов? Это так опасно… только очутившись в глубине пещеры, Та Ина Па смогла в полной мере осознать, как опасно было стоять посреди двора и мило беседовать с незнакомым человеком, по неизвестным причинам решившим ей помочь. Девушка не могла понять его мотивов. Никто не помогает Кона. «Значит, нужно узнать, почему он это делает!», - решительно подумала Ина и тут же ударила себя ладонью по голове. Теперь, чтобы спросить Райта, ей придется сделать как он сказал и постучать в дверь! Ина мучилась еще двое суток и вот, на седьмую ночь после шестого дня ее одиночества, девушка пробралась в город и замерла перед знакомой деревянной дверью. Ведро все еще стояло рядом, но на нем не было свертка, как и обещал Райт.

Глубоко вздохнув, Ина собрала всю свою смелость в кулаке и осторожно стукнула им по поверхности двери. Звук показался девушке слишком уж громким. Через несколько минут внутри послышался шум. Сердце грохотало в груди Ина. Шаги замерли по ту сторону. Дверь бесшумно открылась.

*Крессида. Пустыня.*

*2 день после крушения. Вечер.*

Мегу стояла в коридоре, держа руку на рукояти пистолета, но не вынимая его из кобуры. Глаза бегали по знакомым, въевшимся в память, стенам и лицам. В душе девушки клокотало беспокойство. Что-то тревожило ее.

- Мегу! – послышался знакомый голос. Резко повернув голову, девушка бросилась по коридору на поиски источника звука. – Мегу! – продолжал звать он, маня ее за собой. Заметив фигуру Мегу замерла. Посреди площадки у люк-коридора стоял Мэтт, широко улыбаясь и приветливо раскинув руки в стороны. Мегу хотела броситься к нему, крепко обнять и попросить прощения за дружбу с пиратами. Вместо этого девушка вдруг достала пистолет. Рука Мегу стала металлической, рот пропал прямо как у Ящериц. Девушка пыталась закричать, предупредить Мэтта, но он словно не замечал перемен, продолжая так же улыбаться и ждать ее объятий. Мегу не могла расплакаться, не могла контролировать тело. Она вдруг оказалась заперта внутри собственного сознания, способная лишь наблюдать. «Так чувствуют себя механоиды?» - с ужасом подумала Мегу.

Откуда-то справа появился Бако, направляя на Мэтта пульсатор. «Нет!» - внутренне кричала Мегу, а ее лицо тем временем улыбалось, как она улыбалась Бако в день нападения киборгов на «Котел». «Я не могу улыбаться, у меня ведь нет рта!» - почти в отчаянии говорила себе Мегу и все же чувствовала эту мерзкую, липкую ухмылку, растянувшую ее губы.

Из ответвления коридора появился Алан. Он медленно шел, прижимая ладонь к кровоточащему животу. Испугавшись, девушка бросилась навстречу, протягивая вперед свою, не металлическую руку. Пистолет пропал. Бако с Мэттом тоже. Не осталось ничего, кроме бесконечного пустого коридора и Алана, пытавшегося добраться до нее. Неожиданно мужчина начал меняться. У нее на глазах его кожа приобрела металлический оттенок. Теперь Мегу бежала не на встречу старому другу, а на встречу киборгу. И не могла остановиться. Оказавшись совсем рядом, Алан, неожиданно, протянул вперед металлическую руку и схватил ее за горло.

- Нет! – успела прошептать Мегу, схватив последний глоток воздуха. Задыхаясь, она очнулась. Девушка чувствовала приятное тепло на шее сзади. Это единственное, что Мегу успела осознать, прежде, чем глаза открылись и девушка увидела нависшее над ней обеспокоенное лицо Кона. Вздрогнув, Мегу отшатнулась. В то же мгновение пропало тепло у шеи и ее затопили собственные противоречивые эмоции. Майка, мокрая от пота, неприятно липла к коже. Страх мешался с болью и отчаянием.

- Что ты делаешь? – девушка отодвинулась к стене и обхватила колени руками, прижимая их к животу. Даже так она не могла чувствовать себя в безопасности рядом с этим мужчиной. Та Кир Па остался сидеть на одном колене, поменяв лишь выражение лица. Его глаза неотступно следовали за Мегу, словно пытались проникнуть в самую душу.

- Тебе было больно и страшно, - спокойно заговорил мужчина. Он до последнего не был уверен, стоит ли будить спутницу, однако ее запутанные эмоции испугали его.

- Что? – нахмурившись, прошептала Мегу потрескавшимися от сухости губами. Ее лицо искривилось в некотором комичном неверии. Казалось, девушка борется сама с собой. Неожиданно, в глазах появилось понимание. Раз Кона может передавать эмоции, значит может и читать их.

- Не смей! – тут же приказала Мегу отвердевшим тоном.

- Что?

- Не смей больше читать мои эмоции! Это личное!

- Теперь ты раздражена, - заметил Та Кир Па, устроившись в причиной позе: скрестив ноги и выпрямив спину. В этот раз он не закрыл глаза, но Мегу от его взгляда уютнее не становилось.

- Прекрати! – воскликнула девушка, не удержавшись от жеста рукой. – Прекрати читать мои эмоции, как будто это книжка! Я живой человек и не желаю, чтобы каждый встречный Кона знал, что я чувствую!

Лицо Та Кир Па стало задумчивым. Мегу даже показалось, что он решает какую-то сложную задачу, которая никак не поддается. Наконец лоб Кона разгладился, глаза вновь стали теплыми и спокойными.

- Ты можешь заставить себя говорить ушами? – миролюбиво спросил мужчина тем самым тоном «для слабоумных», который Мегу так ненавидела. Девушка нахмурилась, от удивления даже опустив руки.

- Что? Конечно нет! – возмущение и раздражение полностью сменили все ее прежние эмоции. Сна Мегу уже почти не помнила, хотя неприятный осадок от него остался. Кона многозначительно взглянул на девушку, чуть наклонив голову, как будто она сама дала ответ на вопрос, который даже не был задан. В глазах Мегу мелькнуло понимание.

- Хочешь сказать, ты не можешь это контролировать?

Та Кир Па вздохнул, устало закрыв глаза. Он выглядел, как учитель, который долго и упорно пытался вбить хоть какие-то знания в глупую голову, но так и не смог.

- Контроль неправильное слово в данном случае. Я полностью контролирую свои силы, иначе постоянно перенимал бы твои эмоции. Я не могу прекратить это. Так Кона воспринимают мир. Через чувства окружающих. Я могу оградиться от них, но не могу перестать знать, что ты испытываешь.

Мужчина почувствовал, как в Мегу поднялась волна страха. Он не хотел ее пугать, но рано или поздно это все равно раскрылось бы. Та Кир Па много думал о том, что делать дальше, пока спутница тихо дремала рядом. Завывала буря. Песок не мог проникнуть в капсулу, хотя продолжал отчаянно бороться. Кона не ослаблял бдительности. На Крессиду медленно спускалась ночь. Та Кир Па думал о сестре. Жива ли она еще? Где сейчас? Что делает? Он не мог перестать беспокоиться и в то же время осознавал, что в мире киборгов такой союзник, как Мегу ему просто необходим. Кона нигде не примут, никто не продаст ему еду или одежду, никто не даст ночлега. Рядом с полукиборгом, пусть и не являясь ее рабом, он будет привлекать меньше внимания. С другой стороны Мегу совсем не выглядит, как полукиборг, но это уже другая, меньшая проблема.

Та Кир Па не представлял, как сможет убедить девушку помочь ему. Теперь, когда Мегу действительно боялась Кона, эта задача стала еще более сложной.

- И ты всегда знаешь, что я чувствую? – с сомнением спросила девушка, разглядывая собеседника. Ее острый, стальной взгляд мог запугать кого-то другого, но уж точно не владеющего силами Кона. Та Кир Па даже не обратил внимание на предостережение в глазах Мегу.

- Да, - кивнув, спокойно подтвердил Кона. Он ожидал очередной вспышки ярости или раздражения, но вместо этого Мегу была… подавлена. Та Кир Па удивился такой перемене эмоций. Прошло несколько минут. Лишь завывания ветра разрывали царившую в капсуле тишину. Становилось темнее. Глаза Кона, все так же хорошо видевшего собеседницу и вечером, таинственно мерцали, как два янтарных огонька. Неожиданно чувства девушки сменились. Она чуть выпрямилась, в лице мелькнуло осознание.

- Значит, если, допустим, ты заходишь в город, то чувствуешь… всех? Эмоции каждого человека и получеловека? Любого существа, которое там может оказаться?

- Да, - так же кивнул мужчина. – Всех, кроме киборгов.

- И ты можешь управлять чужими эмоциями? В смысле, сделать так, чтобы человек испытывал что-то, что тебе нужно? – переполненная любопытством Мегу подалась вперед, не заметив, как ее замкнутая поза стала более свободной.

- Не совсем, - уведя взгляд в сторону, нехотя ответил Та Кир Па, а затем, когда девушка уже решила, что он вновь уйдет от ответа, продолжил: - я могу передать эмоции, только испытав их самостоятельно. Если какое-то чувство мне незнакомо, то и навязать его я не могу.

Мегу внимательно слушала, широко раскрыв глаза от удивления: того, что слышала и того, что Кона вообще решился заговорить об этом. Ее распирало от желания задавать вопрос за вопросом, но девушка не решалась нарушить тот хрупкий мост доверия, что выстроился между ними. Оглядевшись, чтобы немного охладить пыл, Мегу бросила взгляд в сторону выломанной двери капсулы и застыла только теперь осознав, что последние несколько часов вокруг них бушевала буря. Песок обступал капсулу со всех сторон, но не проникал внутрь. Девушка перевела полные удивления глаза на Та Кир Па, лицо которого оставалось спокойным.

- Как ты это делаешь? – в который раз прошептала Мегу, забыв, что должна сдерживаться. Теперь, когда ответы были так близко, а вопросов не становилось меньше, девушка едва могла усидеть на месте. Ей казалось, Кона не ответит. Снова проигнорирует или отмахнется ничего не значащими фразами. Та Кир Па чувствовал это ее настроение, понимал, что девушка отвернется, если он решит молчать.

- Я прошу воздух, и он уплотняется вокруг капсулы, создавая щит, через который не может пробиться песок и ветер, - честно ответил мужчина, без лишних слов понимая, чего именно хотела Мегу. Глаза девушки стали еще больше, как два огромных стальных блюдца, а затем вдруг сощурились. Та Кир Па почувствовал волну сомнения. Недоверия. Какой-то холодной, расчетливой частью Мегу осознавала, что получает долгожданные ответы не просто так.

- С чего вдруг ты стал таким откровенным? – прищурившись, мрачно спросила девушка, не скрывая эмоций, потому что знала: Кона и без того все чувствует. Это ужасно нервировало Мегу: осознание, что мужчине нельзя солгать. Нельзя обмануть. Ее пугала собственная беспомощность. Да, у девушки есть оружие, однако стоит Та Кир Па пожелать и она будет испытывать любые эмоции, какие он захочет.

«Если Кона так могущественны, то почему превратились в нацию рабов?» - промелькнула мысль в голове Мегу, а в следующую минуту мужчина заговорил.

- Я хочу попросить тебя о помощи, - признался Та Кир Па, вновь вызвав шок девушки сидящей напротив. Мегу так удивилась, что забыла обо всем, что бродило в ее голове последний час. Помощь? Ей не нужно было задавать вопрос вслух – мужчина легко прочел его в ее эмоциях.

- Ты была права, я не просто так вернулся на Крессиду, - тяжело признался Кона, тщательно подбирая слова. – Я бежал не один, а с сестрой. Когда меня схватили Черные торговцы, она оставалась за городом в четырех днях ходьбы от нашего поселения. Я должен найти ее, но у Кона нет прав и свобод. Мне сложно будет сделать это одному: найти девушку на целой планете. Как полукиборг ты имеешь привилегии. Я помог тебе сбежать от Черных торговцев. Помоги мне найти сестру.

Мегу фыркнула. Его слова нисколько не тронули девушку.

- Не будь там тебя, я бы все равно сбежала, - уверенно сказала Мегу, впервые поняв, от кого переняла этот высокомерный тон. – Может с боем, не до конца целая, но сбежала бы и ты тут совсем не при чем! – девушка вскинула палец вверх. – К тому же, у меня есть свои дела.

Короткое воспоминание о сне молнией пронзило сознание Мегу, и она едва смогла удержать себя в руках. Бако все еще где-то там, на свободе. Девушка еще не знала как добраться до него, но эти несколько дней вне «Котла» помогли ей вспомнить, зачем Мегу вообще стала пиратом. Ей пока нельзя возвращаться домой. Пока Бако жив, девушка не успокоится. Пусть она упустила много хороших возможностей и сильно облажалась, решив спасти Пола и Эвана в той шахте, Мегу не жалела ни об одном из принятых решений. Оставалось лишь сделать то, ради чего она столько времени терпела фанатичные изречения пиратов.

Та Кир Па не знал, что сказать. Он применил сразу все средства. Сыграл на ее человечной стороне и на расчетливой, которая должна была требовать оплаты долга. Однако Мегу явно не считала, что она кому-то что-то должна. Это сбивало Та Кир Па с толку. Ее сумбурные эмоции, последовавшие за речью, путались и переплетались так, что он не мог понять, что же на самом деле испытывает девушка. Казалось, узнав о его способности, она намеренно загоняла мужчину в тупик.

Остаток вечера они просидели в темноте, погруженные в собственные мысли. Та Кир Па нечего было предложить Мегу, а она не собиралась тратить время на поиски его сестры, в тот момент, как «Котел» улетал все дальше от Крессиды. Теперь, когда пиратам были известны подпространственные пути, они реже будут пересекаться с киборгами, а значит и отследить их сложнее. Впервые Мегу расстроилась, что передала Дроку карты. «С другой стороны, это еще не раз спасет им жизнь», - тут же подумала девушка и расслабилась. Не важно, что они думали о ней, Мегу не желала зла этим людям. «Всем, кроме Бако», - уверенно повторила про себя девушка. На Та Кир Па она старалась не смотреть. Его сверкающие в темноте янтарные глаза пугали ее и завораживали одновременно. Его способность управлять эмоциями, а так же воздухом и еще неизвестно чем, рождали в девушке странную смесь восхищения и ужаса. «Против целого корабля пиратов такой союзник не повредит», - неожиданно мелькнула мысль в голове Мегу. – «Особенно с учетом того, что мне помимо прочих придется драться с Эваном». Девушке не хотелось причинять вред холдонцу. Он засел ей в душу, как в свое время Мэтт, Том, Алан и Тео. С каждым часом, пока буря медленно утихала, приводя с собой ночь, мысль объединиться с Кона казалась Мегу все менее безумной.

- Можно идти, - вдруг произнес Та Кир Па, и в тишине шаттла его голос прозвучал необычно громко. Мегу очнулась, оглядевшись. Буря почти перестала, так, что Кона смог убрать щит вокруг капсулы. Ветер завывал где-то вдали, создавая жуткое, неприятное ощущение. Та Кир Па первым выбрался из шаттла. Мегу выползла за ним. Пистолет лежал в кобуре на ее правом бедре, на левом – пульсатор. Днем в капсуле девушка обнаружила так же сенсорные часы-компьютер, на которых имелся файл Черных торговцев с досье преступников. Мегу забрала и их, на всякий случай.

Коснувшись руками остывавшего белого песка, девушка замерла, пытаясь привыкнуть к необычному ощущению. Еще никогда Мегу не доводилось бывать в пустыне. Она никогда не видела такого количества песка в одном месте. Ноги утопали в нем по щиколотку, заполняя ботинки мелкими, надоедливыми крупицами. Девушка проигнорировала руку Та Кир Па, поднявшись на ноги самостоятельно. Ей не хотелось лишний раз прикасаться к Кона, зная о его силе.

- За что тебя разыскивают киборги? – неожиданно спросил мужчина. Мегу резко вскинула голову, вновь ощущая себя маленькой по сравнению с его огромной темной фигурой рядом. Белый песок причудливо преломлял лунный свет, создавая весьма необычную картину. Та Кир Па успел уловить горечь, мелькнувшую в глазах девушки, когда она вспомнила про Фергинса.

- За то, что родилась, - недовольно буркнула Мегу и махнула рукой. – Куда идти?

Мужчина задумчиво взглянул в ее холодные, жесткие глаза и на мгновение девушке показалось, что она заметила след жалости в его лице. Ведь Кона тоже преследуют просто за то, кем они рождаются. Мегу скривилась – ей не нужна была его жалость. Почувствовав это, Та Кир Па тут же развернулся и направился куда-то, заставляя Мегу в очередной раз удивиться его способности определять их местоположение в пустыне. Девушка поспешно бросилась следом, хотя едва могла угнаться за размашистым шагом Кона. На каждый его шаг ей приходилось делать два. Мегу семенила рядом, как ребенок рядом с родителем и это ужасно ее раздражало. В конце концов Та Кир Па на вид было не больше тридцати, а вел он себя, словно был вдвое старше ее!

Спустя пару часов горло Мегу окончательно высохло, ноги молили о пощаде. Идти по рассыпавшемуся, утягивавшему в себя песку, оказалось намного сложнее, чем по асфальту. Первое время девушка любовалась удивительной, по-настоящему огромной, занимавшей полнеба луной и яркими крупными звездами, рассыпанными по черному полотну. Раньше звезды она видела только из окон космических кораблей и теперь, с земли, они казались еще прекраснее. Мегу впервые увидела луну. Где-то она читала, что так назывался спутник Земли, когда та еще существовала, но никто не мог подтвердить наверняка. Лунами стали называть те небесные тела, которые видно только ночью, в память о первой, Земной Луне.

Споткнувшись, Мегу упала на колени, бессильно упершись ладонями в песок.

- Не дойдем, - не скрывая отчаяния, прошептала девушка. – Без воды мы ни за что не дойдем…

Та Кир Па недоуменно сощурился.

- Ты хочешь пить? – переспросил мужчина. Взгляд Мегу, брошенный из-под бровей говорил красноречивее любых слов. Кона вздохнул. – Извини, я постоянно забываю, как сильно у нас различается физиология.

Девушка нахмурилась, но не стала ничего говорить. Ей просто хотелось воды и то, как говорил об этой потребности Та Кир Па выводило Мегу из себя. Мужчина не выглядел обеспокоенным или испуганным. Казалось, что они находятся не в пустыне, а в речной долине. Кона опустился на колени напротив девушки, приложил руки к песку и застыл с закрытыми глазами. Мегу не понимала, что он делает, но терпеливо ждала, надеясь на очередное чудо. Минуты утекали в бесконечность. Девушка уже начала терять терпение, когда Та Кир Па вдруг распрямился и приподнял ладони. Через несколько секунд из-под песка вырвалась тонкая струя воды и замерла, как змея, послушная приказу флейты.

Кона открыл глаза. Два теплых янтарных луча светились в темноте белой пустыни. Мегу приподняла дрогнувшие ладони и сложила их вместе, как чашу. Вода послушно направилась к рукам девушки, смочив сухую кожу. Мегу принялась пить, жадно хлюпая и проливая часть под ноги. Песок стал мокрым, и лип к брюкам, но девушка совершенно этого не замечала. В тот момент ее даже не волновало, как Та Кир Па смог поднять воду из-под земли. Главное – она была, а значит им не грозит быстрая гибель!

Напившись, Мегу заставила себя выпрямиться, сев на колени. Мужчина напротив сделал несколько глотков и отпустил воду. Струя змеей вернулась в песок, не оставив за собой и капли, кроме тех, которые пролила Мегу. Девушка откинула голову назад и взглянула на небо. В голове промелькнула мысль, которая все чаще срывалась с языка Мегу: «Как ты это делаешь?». Но девушка не стала спрашивать. В тот момент её размышления бросились в другое русло. Раньше Мегу не приходилось замечать разницу между кибер-частями и настоящими. Теперь она почувствовала. Одна нога, отвыкнув от больших нагрузок, болела после почти шести часов ходьбы. Другая тянула совсем чуть-чуть, и то начиная над коленом. Но Мегу пугало не это. Её пугали собственные мысли: девушке казалось, что настоящая часть неправильная, недостаточно сильная и хуже функционирует. «Так это начинается, да?» - в ужасе подумала Мегу. – «Так люди превращаются в киборгов…»

Та Кир На молча наблюдал за девушкой, давая ей несколько драгоценных минут отдыха, которых у них не было. Мужчина чувствовал внутреннюю борьбу спутницы, страх, что она испытывала, но не мог понять, чем он вызван. Последние несколько часов он рассуждал о правильности своего решения. Конечно, полукиборг полезен в поисках сёстры, но Мегуми преступница. Его мало волновало почему, но сам факт, что киборги разыскивают её так же, как его, сильно мешал планам о сотрудничестве. Нужно было выяснить, какой у девушки ранг и сделать выбор. «На это у меня ещё три дня», - спокойно рассудил Кона. – «Всему своё время».

Поднимаясь с колен, Мегу снова увидела протянутую мужчиной руку и снова проигнорировала её. Девушка умела учиться на своих ошибках. Та Кир Па не стал ничего говорить. Они продолжили путь. К рассвету мужчина осознал, что трех дней будет мало. С сестрой Кона прошел большее расстояние, а Мегуми, к тому же, не могла идти сутки. Как человек она нуждалась во сне. Человеку потребовалось бы около восьми дней. Та Кир Па решил сделать проще. Когда они остановились для предполагаемого ночлега и напились водой, солнце уже вовсю палило. Мегу стонала, закрывая глаза рукой. Голова у девушки уже начинала болеть, а вокруг не было ни единого предмета, создававшего тень, чтобы в ней укрыться. Идти Мегу не могла. Они шли почти двенадцать часов и если не сон, то ей нужен был хотя бы отдых. Девушка вылила часть воды на волосы, но понимала, что надолго это ее не спасет.

- Вот, - Та Кир Па снял широкий длинный платок с головы и шеи, протянув его спутнице. Мегу с сомнением посмотрела на руку Кона.

- А как же ты?

Мужчина пожал плечами.

- Я могу создавать вокруг головы щит, как вокруг той капсулы. Он защитит от солнечного удара.

В этот раз девушка не удивилась. Она осторожно забрала жесткую тонкую ткань, стараясь не касаться кожи Та Кир Па, и с удовольствием обвязала платок вокруг головы и, как могла, закрыла поджаривающиеся из-за открытой майки плечи и грудь. Впервые Мегу была не рада своему вызывающему наряду. Ноги девушки оказались в горящем кожаном плену – брюки совсем не пропускали те легкие порывы ветра, на которые иногда сдабривалась пустыня.

Та Кир Па расположился в метре от спутницы в своей обычной позе. Мегу сидела, упершись руками в песок за спиной и стараясь не шевелиться, чтобы не жечь лишний раз кожу. Разглядывая Кона рядом, девушка только больше раздражалась.

- А ты, смотрю, бодрячком, - недовольно заявила Мегу, пытаясь начать разговор. Она почти готова была предложить Та Кир Па сотрудничество, но еще просчитывала варианты. В конце концов, стоит ли доверять едва знакомому не человеку?

- Я родился на этой планете и жил посреди пустыни, - каким-то необычным тоном ответил мужчина. В нем не было привычного спокойствия, не было «учительского» наклона. Взгляд Та Кир Па проходил мимо Мегу, в даль воспоминаний.

- А я выросла в месте, где всегда темно и дожди, - пожав плечами, добавила девушка, поддерживая беседу, которая явно готова была оборваться. Взгляд Кона стал осмысленным, и он осмотрел спутницу, в который раз отмечая ее, так отличавшуюся от всех ему знакомых, белую кожу.

- Я никогда не видел дождя, - тихо признался Та Кир Па.

- А я солнца и луны, - улыбнувшись, сказала Мегу, а затем, бросив взгляд на небо, неуверенно добавила: - двух солнц тем более…

Кона тоже взглянул, но картина оказалась так знакома ему, что захотелось тут же отвести глаза. Как часто мужчина обращался к небу, к высшим силам, в которые верили его предки, а те не давали ответов и не предлагали помощи. Та Кир Па давно разуверился и научился полагаться лишь на себя. Девушка рядом тяжело вздохнула. Будто очнувшись, Кона заметил, что что-то тревожит ее. Он не мог спросить, заранее зная, какой будет реакция Мегу, поэтому просто замер в ожидании, что девушка сама раскроется.

- Хочу предложить сделку, - прищурившись от яркого света вдруг заявила Мегу.

- Слушаю.

- Я помогу тебе найти сестру взамен на помощь в одном деле.

- В каком? – немного напрягшись, спросил Та Кир Па, чувствуя, что-то в душе девушки, что не мог объяснить. Тот гнев, который она испытывала, попав на корабль Черных торговцев разительно отличался от того, что Мегу испытывала сейчас. Какая-то далекая, сильная боль всколыхнулась в ней. Тот гнев был вспышкой, этот – сильнейшей жаждой.

«Месть», - мелькнуло в голове Кона прежде, чем девушка успела произнести хоть слово. Та Кир Па так легко и быстро разгадал мотивы спутницы, что испугался сам себя. Кона не пристало мстить, а раз он так легко понял Мегу, значит и сам не чужд этому страшному чувству.

- Я должна убить кое-кого, - спокойно сказала девушка. Ее мрачный тон не понравился Та Кир Па, и все же он молчал, ожидая продолжения. – Однако этот человек находится к большой компании других людей, которым мне совсем не хочется причинять вред… - тут Мегу вспомнила о том, как смотрели на нее пираты, стоя у люк-коридора. Злость разгорелась в ней с новой силой. – Разве что самую малость… А тот, кто способен чувствами подчинять желания людей был бы весьма полезен в этом деле.

- Почему ты хочешь его убить? – пытаясь разобрать огромный клубок эмоций спутницы, тихо спросил Кона. Ветер подхватил его голос и понес по пустыне, растворяясь в песке и сгорая на солнце.

- Какое это имеет отношение к делу? – скривив губы, с подозрением спросила Мегу, зная, что Та Кир Па продолжает читать ее чувства, но не представляя, что он там видит и как к этому относится.

- Я не хочу способствовать убийству, - честно признался Кона. – За что ты мстишь?

Девушка невольно вздрогнула, испуганная проницательностью мужчины.

- Такое невозможно прочитать в эмоциях, - уверенно заявила Мегу потянувшись к пистолету. Та Кир Па поймал этот жест, одним взглядом заставив девушку замереть. Он чувствовал ее страх, недоверие и… было что-то еще, что он не мог разгадать.

- Ты даже не представляешь, сколько можно узнать с помощью одних лишь чувств.

- Как же меня раздражает эта твоя способность! – скривившись, выплюнула Мегу и села, подтянув к себе ноги. Ее защитная поза перестала быть таковой и от этого девушка только больше впадала в отчаяние и злость. – Да, я мщу! Когда-то у меня была относительно нормальная жизнь. Работа. Друзья. Потом на корабль, где я служила напали пираты. Они искали что-то и по дороге убивали тех, с кем я работала многие годы бок о бок. Один из пиратов убил моего старого друга. Просто выстрелил ему в голову, улыбаясь при этом. Я могу понять ненависть пиратов к киборгам, но Мэтт… он был обычным человеком. Обычным служащим мелкой фирмы. Он ничего плохого в своей жизни не делал. Ничего, чтобы заслужить такой чудовищный конец! Ему даже тридцати не было! Не было и половины жизни!

- И ты хочешь убить пирата, который убил твоего друга. Замкнутый круг.

- Плевать! – Мегу сорвалась на крик, не замечая, как подалась вперед, упершись руками в распалившийся песок. – Я спущу пиратам то, что они сделали со мной, то что продали меня Черным торговцем, но за смерть Мэтта они ответят сполна!

Внезапная боль заставила девушку оторвать руки от земли. Она не плакала, только злилась. Ладони горели. Та Кир Па смотрел на них, затем перевел взгляд на Мегу. В его янтарных глазах больше не было тепла, как не было и сострадания.

- Месть это неправильно. Круг за кругом, боль за болью. Это не принесет тебе удовлетворения. Только больше страданий.

Голос Кона острыми иглами врывался в сознание девушки. Она закрыла глаза, дернув головой, чтобы избавится от боли, но та продолжала сверить мозг. Мегу не знала чьих рук это дело: мужчины или усталости. В тот момент она чувствовала лишь пустоту, которая осталась в душе после предательства пиратов. «Смерть Бако станет моим лекарством», - уверенно вторила себе Мегу. – «А как покончу с ним, вернусь в Яму. Там все встанет на места».

- Тебе то какая разница, что я буду чувствовать после того, как дело завершиться? – почти прошипела девушка, уткнувшись взглядом в белый песок перед собой. - Соглашайся или отказывайся. В город мы придем либо союзниками, либо случайными попутчиками, - продолжила Мегу, под конец речи подняв взгляд. Ястребиные стальные глаза встретились с янтарными.

- Хорошо, - почти нехотя буркнул Кона, чувствуя тошнотворный комок, мешавший говорить. В который раз он поступался правилами своего народа и это душило мужчину. – Но вначале Ина. Твой друг мертв и может подождать, а моя сестра жива и где-то на планете, в опасности.

- Логично, - прищурившись, пробормотала Мегу. Она почти полностью вернула самообладание и теперь обдумывала последствия принятого решения. – Вот только где гарантия, что после того, как ты найдешь сестру, я получу свое? Даже одному тебе ничего не стоит расправиться со мной, а вдвоем и того проще.

- Слово моего народа нерушимо, - твердо заявил Та Кир Па, недовольный тем, что кто-то ставит под сомнение его честность.

- Твоего народа давно нет, - без ложной жалости сказала Мегу, скривив нос. Кона ощутил вспышку злости и быстро ее подавил, зная, как опасно это чувство. Нельзя позволять эмоциям брать верх при заключении договора. Прищурившись, он впивался сильным взглядом в лицо собеседницы, выдерживая ее на прочность. Мегу отвечала не менее твердо. Казалось, еще мгновение и между ними сверкнет молния, такой напряженной была атмосфера.

- Ладно, - бросила девушка, мотнув головой. – Если не сдержишь слово, я найду способ поквитаться и с тобой, - заявила Мегу и протянула вперед ладонь для рукопожатия. Та Кир Па как-то странно взглянул на руку девушки, как будто спрашивал: уверена ли она. Прежде чем Мегу тронуло сомнение, Кона коснулся ее ладони, заставив девушку вздрогнуть. Ей было страшно. Мегу внимательно прислушивалась к чувствам, понимая, что с трудом сможет распознать ложные. Сжав пальцы вокруг большой руки мужчины, она встряхнула ее, надеясь поскорее избавиться от контакта.

Что-то мелькнуло в глазах Та Кир Па. Что-то опасное и незнакомое. В следующее мгновение Мегу закричала. Попытавшись вырвать руку, девушка столкнулась с сопротивлением. Она так яростно сражалась, что когда Кона разжал пальцы, полетела на спину. Платок слетел с головы, позволяя песку добраться до волос. Солнце опалило лицо Мегу, но она словно не замечала этого. С еще открытым ртом девушка попыталась отползти назад, и вновь вскрикнула, коснувшись правой рукой горячего песка. Ладонь жгло. Подняв руку, Мегу вгляделась в красный отпечаток. Четыре линии пересекались в виде ромба и расходились за его углами. Их, словно змея, обвивала полоса, сходившаяся кругом к центру. Символ был похож на те, что девушка видела на коже Та Кир Па. Выжженный, как клеймо, он невероятно быстро остывал. Не прошло и минуты, как боль стала утихать, а все, что осталось на коже – вдавленный, чуть красный ожог.

- Ты какого черта натворил?! – заорала Мегу на всю пустыню. Мужчина оставался на месте, с беспокойством наблюдая за действиями девушки. Подскочив она мгновенно оказалась рядом с ним, тыча ладонью в лицо.

- Это что еще такое?! – в голосе Мегу стали проступать истеричные нотки.

Казалось вопрос нисколько не смутил Кона. На лицо Та Кир Па вернулось спокойствие, хотя в душе он все еще метался в неуверенности. Мужчина до последнего не знал, сработает ли знак договора на человеке и, если сработает, то как отразиться на спутнице. Он был рад, что с Мегу все в порядке и все же ее гнев несколько… смущал…

- Твои гарантии, - спокойно произнес Та Кир Па, когда девушка чуть поостыла. Мегу удивленно раскрыла глаза и снова перевела взгляд на символ на руке. –Когда в нашем народе заключается договор, такие метки ставят друг другу обе стороны, однако то, что ты человек делает эту часть невозможной. Поэтому я вынужден тебе довериться.

- Довериться мне?! – все еще криком переспросила Мегу. – Вообще-то тот, кто тут доверяется это я! И что получаю? Непонятную метку на руку! Ты не думал, что это фигня может поставить под сомнение мой статус в глазах киборгов?!

Та Кир Па невольно чуть наклонил голову, в непонимании уставившись на девушку.

- Под сомнение?

- Да! – Мегу яростно махнула рукой, от злости способная лишь избивать песок под ногами. Порой девушке начинало казаться, что она говорит со стеной. – Эта штука такая же, как те, что у тебя на лице! Это символ твоего народа, а Кона, если ты не заметил, не очень дружат с киборгами, и если какой-нибудь металлический урод решит проверить меня и наткнется на эту фигню, то мой личный преступный ранг станет меньшей из проблем!

- Тогда тебе стоит быть осторожнее, - предложил Та Кир Па, безразлично пожав плечами. Этот жест окончательно вывел Мегу из себя. Рванувшись вперед, она попыталась ударить мужчину, но вместо этого влетела в невидимую плотную стену. Мегу со злостью ударила кулаками по воздуху.

- Убери эту штуку, и не смей прятаться за своей магией, как трус! Я изобью тебя так, что киборги врагом не признают!

Она кричала и рвалась вперед, продолжая раз за разом натыкаться на невидимую стену, которая только больше подливала масло в огонь. Тайны, загадки, предательство, побег, взрыв, пустыня, отсутствие еды, поддержки модуля и слабая надежда на спасение, которая гасла с каждой минутой, а теперь еще и непонятное клеймо на ладони. Мегу хотелось выть и драться, но Кона явно не желал вступать в бой. «Я обещала разбить ему нос еще когда падали в шаттле. Что-то затянула в этот раз с выполнением обещанного!», - зло подумала девушка и вновь рванулась вперед. Неожиданно стена исчезла. Та Кир Па перехватил кисти спутницы. Ее кулачки казались такими маленькими по сравнению с его руками. В следующее мгновение все эмоции Мегу сменило спокойствие.

- Дай объяснить, - нетерпеливо заговорил Кона, осознавая, что даже при прямом контакте девушка может в любой момент осознать ложность чувств и вырваться из под его власти. С полукиборгами такие вещи невозможно угадать, а Мегу, к тому же, сильно зла и это не прошло бы так просто.

- Этот символ – знак моего долга перед тобой. Он – гарантия того, что после нахождения сестры, я выполню свою часть обещания. Эта метка не позволяет Кона уклониться от сделки. До тех пор пока она на руке, ты можешь позвать меня, а я, в свою очередь, если попытаюсь уйти, буду испытывать весьма неприятные ощущения, которые со временем могут даже убить. Как только твоя месть свершится, символ исчезнет.

Та Кир Па разжал пальцы. Мегу сделала шаг назад. Его спокойствие ушло, и все же гнев не вернулся. Девушка потирала кисти и, нахмурившись, разглядывала лицо Кона. Что-то он недоговаривал и Мегу старательно прокручивала в голове монолог мужчины, пытаясь понять: что?

- К чему тогда была фраза про доверие? – наконец поняла девушка. – Про то, что тебе придется довериться мне.

Та Кир Па недовольно прищурился и почувствовал торжество Мегу. Она знала, что дернула за правильную ниточку и радовалась этому. Кона не хотел говорить. Не хотел давать ей ту полную власть, что имела над ним печать. Мегу была непредсказуемой девушкой. Больше человеком, чем киборгом, и все же он еще не мог доверять ей полностью. Та Кир Па и так раскрывал секрет за секретом, что коробило его все больше с каждым новым словом. Мужчина мог солгать или уйти от ответа, но это противоречило остаткам принципов его народа.

- Сила печати такова, что она исчезнет, только когда *ты* посчитаешь, что мой долг перед тобой выполнен. Как и все способности Кона она завязана на эмоциях. Дело не в пункте договора и не в словах, - нехотя выговорил Та Кир Па, застыв в ожидании, когда до Мегу дойдет насколько велика теперь ее власть.

Девушка чуть улыбнулась и прищурилась, в глубине души не веря до конца словам Кона.

- То есть, если мести будет мало, если я решу, что этого недостаточно для погашения долга с твоей стороны, метка останется, а ты будешь дальше привязан ко мне и вынужден помогать?

Мужчина скривился от трактовки Мегу и кивнул в знак согласия. Та Кир Па готов был пригрозить девушке смертью, если подобное случиться, как вдруг она заговорила первой.

- Тогда тебе повезло, что у меня достаточно совести, чтобы не совершить подобное.

- Узнаем… - мрачно пробормотал Кона. Девушка, отвлекшись созерцанием клейма на ладони, не услышала его предупреждающего тона.

*Крессида. Город Сотроп.*

*12 дней после побега.*

Та Ина Па сидела на кухне, с любопытством оглядываясь вокруг. Дверь на задний двор была приоткрыта, так что девушка могла в любой момент сбежать. В очаге тлели догоревшие угли, уже не способные создавать свет. Огромная луна заглядывала в маленькое окошко, просачиваясь через тонкие шторы и создавая хоть какую-то видимость в темном помещении. Та Ина Па не знала, что ее зрение намного лучше человеческого и то, что девушке казалось достаточно светлым местом, Райт воспринимал как полумрак.

- Ты даже дома носишь перчатки? – неуверенно спросила Ина, уставившись на руки парня, сидевшего на табуретке напротив. Он смущенно опустил глаза, руки соскользнули со стола и Райт зажал их между ног, словно желал спрятать.

- Я… это из-за болезни, - пробормотал парень, стараясь не смотреть гостье в глаза, и хаотично бегая взглядом по кухне. – Они очень уродливые…

- Извини, - едва слышно прошептала Ина и тоже убрала свои руки, как будто то, что они нормальные было оскорблением для Райта. Кона не заметила странного взгляда, брошенного парнем из-под бровей - удивленного взгляда, она лишь на мгновение почувствовала какую-то необычную волну внутри, как если бы девушка уловила незнакомый сигнал, который не могла разобрать. Ощущение появилось и исчезло, а Ина осталось только гадать – что это было.

- Ты ведь голодная да? – смущенно спросил парень, сетуя на собственную невнимательность. Он так увлекся, рассматривая Кона, что совсем забыл о причине ее визита. Райт подскочил и забегал по кухне, не издавая при этом никакого лишнего шума. Та Ина Па удивленно разглядывала человека, пытаясь придумать: как спросить, почему он ей помогает. «Что бы сделал брат?» - в который раз подумала Ина и плечи девушки с грустью опустились. Она догадывалась, что Кир ни за что не доверился бы человеку, но у него были силы, о которых Та Ина Па могла только мечтать. Кир был так уверен в себе, так спокоен и умен, что Ина терялась рядом с ним. Брат казался ей некоторой недостижимой вершиной, к которой можно только стремиться и никогда не попасть. Сильный, добрый, терпеливый, спокойный. Для Ина он был всем в развалившемся на кусочки после побега мире. А теперь его нет. И мира нет. Девушка готова была разрыдаться.

- Все в порядке? – оказавшись вдруг рядом с ее стулом, тихо спросил Райт, наклонившись к самому лицу гостьи. Ина отпрянула в испуге, но как на зло парень стоял со стороны двери, преграждая ей путь. В глазах Райта появилось беспокойство.

- Ты все еще меня боишься?

Та Ина Па с сомнением бросила быстрый взгляд на приоткрытую дверь. Девушка пыталась убедить себя, что она сильнее парня, что сможет отбросить его в сторону и сбежать прежде, чем что-то случится. «Что случится?» - перепросила сама себя Ина и поняла, что не знает. Она не понимала причин собственного беспокойства, не понимала, откуда берутся эти чувства, это недоверие.

- Нет, - наконец пробормотала девушка и взглянула в глаза Райта. Ина не знала, что ее собственные глаза в тот момент сияли ярче обычного, однако парня это не напугало. Он улыбнулся и кивком головы указал на стол. Там, на пластмассовой тарелке, стоял самый настоящий ужин. От удивления и восторга Та Ина Па вдруг заулыбалась, неуверенно переведя взгляд на Райта, словно спрашивала разрешения.

- Я уже ужинал, надеюсь ты не против, что я просто посижу рядом? – осторожно спросил парень и, дождавшись одобрительного кивка, вернулся за свое место на другом конце стола. Ина начала есть, осознав вдруг, как долго она не пробовала горячей еды. Эти полуфабрикаты, похожие на те, которые им давали в поселении, казались теперь намного вкуснее. Девушка с жадностью набрасывалась на тарелку снова и снова, пока та полностью не опустела.

Та Ина Па удовлетворенно откинулась на спинку стула и только тогда заметила Райта, ни на минуту не перестававшего наблюдать за гостьей. Взгляд девушки упал на пустую тарелку и она вдруг спохватилась.

- Это ведь один из твоих ужинов! – приглушенно воскликнула Ина, подскочив на стуле. Парень с удивлением вскинул брови.

- Здесь не ведется учет, только я контролирую собственные расходы и то, сколько съедаю за день, не волнуйся, - спокойно ответил Райт, легко улыбнувшись девушке. От этой улыбки ее сердце забилось чаще, а к лицу прилила кровь, то ли от благодарности, то ли от смущения. Та Ина Па не могла разобраться в собственных эмоциях. Изредка, она перенимала чужие чувства, но это были спонтанные, неосознанные волны, которые мгновенно исчезали, не подсказав девушке даже направления, откуда пришли. За теплой улыбкой Райта, Ина не смогла увидеть обмана его слов.

- Послушай, Та Ина Па, - тихо заговорил парень, подавшись вперед, - ты можешь приходить сюда в любую ночь, когда проголодаешься, хоть каждую ночь. Я никогда и никому не расскажу о тебе, обещаю. Ты здесь в безопасности.

Он протянул вперед ладони, положив их на пальцы Ина, и девушка, испугавшись этого жеста, отпрянула, спрятав руки под столом. На лице Райта появилось что-то, похожее на сожаление.

- Почему ты помогаешь? – с сомнением спросила Та Ина Па. Ей не хотелось выглядеть подозрительной, но девушка помнила, что на планете подконтрольной киборгам никому нельзя доверять. Ина отчаянно хотела верить Райту, хотела найти друга, который помог бы выжить и не сдал бы киборгам.

Плечи парня опустились, руки соскользнули на колени. Он выглядел расстроенным, но Ина не могла сказать наверняка.

- Я считаю неправильным то, что киборги сделали с Кона и не только с вами. Есть другие народы, которые стали рабскими, на некоторых планетах даже люди являются рабами. Это неправильно. Ни один народ не должен так издеваться над другими. Есть свободные люди и рабы. Как их разделяют? И почему тогда нет свободных Кона? Я понимаю, что это противоречие. Само слово «Кона» означает «раб», и когда я так говорю, это звучит как: «свободный раб», но ведь это единственное имя вашего народа. И это неправильно.

Та Ина Па слушала с замиранием сердца. Она не была уверена, носили ли Кона когда-то другие имена. Их планета давно перестала существовать, как и их история и культура. Кона рождались рабами и умирали ими, не оставляя после себя ничего ценного. Ничего не зная о мире и ничего не принося в него. Всю жизнь Ина считала такой порядок вещей, если и не правильным, то нормальным, а теперь этот необычный человек заявляет, что так быть не должно. Но как тогда? Разве Кона могут что-то без хозяев? Что они будут делать, если им перестанут приказывать? Та Ина Па лишилась опеки брата, который мог направить ее и тут же потерялась.

- Ина? – тихо спросил Райт, заставив девушку вздрогнуть от неожиданного вторжения в ее мысли. Вскинув голову, Кона заставила себя смотреть в глаза парня сколько могла, а затем осторожно отвела взгляд.

- Я верю тебе, - прошептала Та Ина Па, - я приду следующей ночью, хорошо?

Райт с готовностью кивнул и даже дал гостье сыра и хлеба, чтобы она не голодала днем. Та Ина Па не стала отказываться. От одноразового питания ее силы не истощались так, как могли бы у человека, и все же девушка чувствовала слабость. Ина схватила сверток и бесшумно выскользнула на задний двор. Ее тень растворилась среди стен. Райт осторожно прикрыл дверь. Город спал, ни о чем не подозревая.

Та Ина Па встречала рассвет на ближнем к пустыне краю утеса. Вместе с солнцем поднимался ветер. Девушка щурилась, наблюдая за его потоками. Она видела воздушные реки в желтых лучах, пробегавших по сиреневому небу. «Я вижу то, что недоступно людям даже с открытыми глазами. Могу ли я видеть с закрытыми?» - рассуждала Та Ина Па, думая о брате. Кир сделал невозможное: провел их по безжизненной пустыне, точно зная куда идти. Как он это узнал?

Девушка закрыла глаза и попыталась представить город так, как его среди песков мог видеть Та Кир Па, но все, что возникло перед ее взором: смутная картинка домов, которые Ина видела еще недавно. Нахмурившись, девушка поджала губы и подняла веки. Она вглядывалась в горизонт, словно тот мог дать ответы на все вопросы. Та Ина Па думала о брате. Когда они шли по пустыне, он точно знал, в каком направлении двигаться, хотя никогда не видел города. Значит, дело не в представлении, не в том, чтобы точно знать форму. Не знания порождают чувства, а чувства дают знания. Казалось, осознание этой простой истины пришло откуда-то изнутри, оттуда, где рождаются эмоции.

Ина закрыла глаза и коснулась пальцами земли, не сосредотачиваясь на чем-то конкретном. Ладони полностью прижались к медленно нагревавшейся сухой поверхности. Маленькие песчинки царапали кожу девушки. Она подумала о песке, о том, как он подвластен ветру и в то же время недвижим. Ветер не может унести за собой всю пустыню, не может справиться с ней и человек. Пустыня незыблема, велика, беспощадна и вечна. Та Ина Па помнила дни под палящим солнцем, дни, когда песок засасывал ее ноги, царапал кожу. Неожиданно что-то дернулось внутри. Девушка почувствовала, что находится уже не на вершине утеса, а посреди песков. Испугавшись, Та Ина Па резко открыла глаза. Связь оборвалась. Девушка снова оказалась рядом с пещерой.

Глубоко вздохнув, с округлившимися от удивления глазами, Кона осмотрелась, но все вокруг оставалось прежним. Облизав сухие губы, Ина вновь закрыла глаза, отпуская эмоции. Они пронесли девушку по пустыне, вернулись к утесу, и двинулись дальше, к городу. Вздрогнув, Ина заставила себя держать глаза закрытыми. Она скользила по улицам города, ощущая каждого человека, находившегося за стенами. «Вот как брат нашел их», - мысленно восторжествовала девушка и не удержалась от победной улыбки. Контроль тут же исчез. Исчезло и видение города. Та Ина Па сидела на краю утеса и ветер, поднимавшийся все выше и выше, трепал ее одежду.

Девушка открыла глаза. Какое-то воспоминание мелькнуло перед ними. Что-то важное и забытое. «Всему свое время», - часто повторял Та Кир Па. Вздохнув, Ина откинулась на спину. «Если это так, то я вспомню то, что должна, когда придет время». Девушка уснула под палящим солнцем, подчиняясь воле судьбы.

*Крессида. Пустыня.*

*5 день после крушения. Вечер.*

На третий день пути, когда второе солнце начало заходить за горизонт, вдали появились первые крыши, высившиеся над бескрайним песком. Прищурившись, Мегу едва видела их, плывшие между белой землей и сиреневым небом. Пустой желудок девушки стягивало от боли, в то время как Кона, шедший рядом с ней, выглядел не менее бодрым, чем в момент, когда они выдвинулись. Когда Мегу засыпала, он еще сидел, когда просыпалась – уже сидел рядом. Девушка не знала, что когда, более чем через сутки с начала пути, ее наконец сморил сон, Та Кир Па подхватил спутницу на руки и продолжил путь. Уставшая Мегу так и не заметила, что за все время Кона не спал ни минуты. Это ее, пожалуй, добило бы.

- Город, - тихо пробормотал Та Кир Па, замерев при виде еще далеких домов. Мегу нахмурилась, бросив взгляд на мужчину и на черные точки среди белого песка, а затем с тем же недовольны выражением на лице, которое не сменялось уже несколько суток, направилась вперед. Зеленые волосы, начавшие выцветать, липли ко лбу и мешали обзору. Вечно мокрая от пота, грязная и уже начавшая привыкать к песку во всех возможных местах, Мегу мечтала только о еде и ванной. «А еще нам нужна новая одежда, транспорт и оружие» - мрачно думала девушка. - «И на все это нужно то, чего у нас точно нет: деньги». То, что оставалось на счету Мегу от зарплаты в MCB было потрачено за полгода жизни у пиратов. Кона едва ли имеют средства со своего рабского существования. «Пусть я и не знаю всех возможностей Кона, но Кир определенно выглядел напряженным и сосредоточенным, когда шел по кораблю Черных торговцев. Едва ли он сможет удерживать эмоции целого города, чтобы мы могли поесть, помыться и забрать все, что нужно. К тому же, за четыре дня на одной воде, ему нужно не меньше отдыха, чем мне», - рассуждала Мегу, пытаясь придумать, что делать дальше.

Бросая косые взгляды на мужчину, мерно вышагивавшего рядом, девушка не могла проникнуть за спокойное выражение его лица. Ни одно слово, ни один жест, ничто не выдавало его истинных чувств. Мегу раздражало то, что Та Кир Па знает все ее эмоции и при этом так хорошо скрывает свои. Правая рука уже не болела, однако клеймо оставалось красным. «Не клеймо», - думала девушка, рассматривая необычный символ: «Печать. Клеймо было бы выпуклым, а это изображение словно вдавлено в кожу».

Мегу удручало то, что хотя Та Кир Па рассказал о смысле печати, девушка все равно не понимала, как ею пользоваться. Ноги тонули в песке, уставшие и подгибавшиеся на каждом шагу. Город приближался слишком медленно. Солнце наконец село, и ночь принесла восхитительную прохладу, о которой Мегу молила каждый день. Жара пустыни убивала ее не меньше, чем водный рацион. Белая кожа, не привыкшая к яркому солнцу, нещадно болела и гудела, становясь красной. Засыпая, девушка почти плакала от боли, потому что стоило двинуться и хоть чем-то задеть покрасневшие участки, как они причиняли невыносимые страдания. То, что кожа Та Кир Па на такое агрессивное солнце вообще никак не реагировала, только больше раздражало Мегу. Казалось, ничто не может поколебать спокойного, как камень, мужчину.

Раньше, думая о таком типе людей, девушка всегда вспоминала Алана. Однако, размышляя о Та Кир Па, Мегу ни разу не сравнила его с другом. Дело было даже не в ярком различии внешности. Их спокойствие было совершенно разным. Их характер и манеры. Несмотря на то, что Кона вырос рабом, он вел себя слишком… высокомерно. Ставил себя выше людей. Это удивляло и бесило Мегу. В какой-то момент девушка заметила, что почти все в спутнике ее раздражает, а затем взглянула на печать и это перестало иметь значение. Чем скорее они найдут сестру Та Кир Па, тем скорее разберутся с Бако, и Мегу навсегда избавиться и от проклятого клейма, и от высокомерного раба.

- Остановимся, - неожиданно сказал мужчина. Мегу даже споткнулась и едва успела восстановить равновесие. Резко повернув голову, она недовольно уставилась на спутника.

- Почему? Мы ведь так близко! – девушка махнула рукой в сторону точек, который начали принимать очертания крыш. Та Кир Па лишь мотнул головой.

- Продолжим пусть сейчас и придем к стенам города днем, а нам нельзя показываться при свете. Лучше переждать несколько часов, отдохнуть и продолжить путь на рассвете.

- Я не такая как ты! – почти выплюнула Мегу. – Я человек! Я не могу бодренько двигаться, проведя три дня на одной воде! Там, в городе, есть все что нужно. Есть постель, ванная и еда, без которой я скоро сдохну!

- Но ты преступница, ты не можешь просто заявиться посреди дня в такое место. В каждом городе на Крессиде есть блок-пост киборгов. Они схватят тебя, как только увидят, - спокойно рассудил Та Кир Па. К его удивлению, девушка вдруг усмехнулась.

- Вообще-то, я не преступница, - тут ее лицо скривилось. – Разве что полгода у пиратов могли испортить мою белую, как этот песок репутацию. Будем надеяться, что нет. Другой вопрос – деньги. Вот это реальная проблема.

- Не преступница? – с сомнением переспросил Та Кир Па, прищурившись. Его внимательный взгляд не смог обнаружить ничего нового в облике девушки, и все же ее слова противоречили тому, что происходило на корабле Черных торговцев. Тяжело вздохнув, Мегу упала в песок, понимая, что дальше они все равно не двинуться. Пытаться переубедить Кона, все равно что пытаться сдвинуть с места скалу. К тому же, тело девушки молило об отдыхе.

- Это долгая история, - устало произнесла Мегу. – Мое лицо, модуль и имя Мегуми Соль не светится ни в одном преступном досье. Я просто гражданка империи киборгов. Я никто.

Девушка закрыла глаза. В тот момент она и сама была готова поверить в эти слова. Узнав, что человеком, вырастившим ее, был сам Джосайя, Мегу не перестала чувствовать себя сиротой. Почему он скрыл это? Почему притворился, что она всего лишь девочка, подобранная им на гибнувшей планете? Мегуми была дочерью Фергинса только по крови. Она не стремилась бороться с кибер империей. Не хотела стать пиратом, теперь не хотела. Она ничего не знала о делах отца, о его жизни, о его мыслях и мечтах. Росс был просто человеком, которого Мегу ненавидела и по-своему любила. Джосайя был никем для нее. Девушка запуталась в собственных эмоциях. Кона, сидевший напротив, тоже не мог разобрать этого клубка.

- Кто же тогда преступница, если не Мегуми Соль? – тихо спросил Та Кир Па. Мегу не сдержалась от улыбки, но та вышла почти вымученной. «Интересно, что позволяет ему задавать правильные вопрос: способность читать чужие чувства или же собственная сообразительность?».

- Девушка по имени Мэгги Фергинс, - продолжая сидеть с закрытыми глазами, едва слышно ответила Мегу.

- Она это ты?

- Ее не существует.

Та Кир Па не поверил. Он чувствовал сомнение в душе спутницы. То, как легко слова сорвались с языка Мегу напугали даже ее. Всего на мгновение, но этого было достаточно, чтобы Кона уловил и понял: то, что девушка сказала – всего лишь то, во что она сама хотела бы верить. Та Кир Па не разобрался в чем суть. Называйся она Мегуми или Мэгги, это не меняло лица девушки, не меняло ее сути и модуля в голове. Как может быть, что киборги не видят двух личностей в одном человеке? Слово «Фергинс» ни о чем не говорило Кона. Известное во всей вселенной, это имя ничего не значило для Та Кир Па, рожденного рабом.

- Когда дойдем, я отправлюсь в город и достану нам еду, а ты подождешь за стенами. Мы не можем быть уверены, что киборги увидят в тебе нужную личность, - тихо произнес мужчина, заставив спутницу вскинуть голову. Она сидела, согнувшись над скрещенными ногами, в то время как спина Кона была ровной и возвышала его, как башню. Мегу нахмурилась.

- Ты лицо свое видел? – устало спросила девушка, не в состоянии растрачиваться на какие-либо эмоции. – Сам только что говорил про блок-посты киборгов. Полезешь им прямо в руки? Тебя даже сканировать не придется, любой ребенок узнает в тебе Кона и тут же сдаст!

- Не произноси это так, - скривился Та Кир Па.

- Что?

- Не произноси слово «Кона», подразумевая под ним то, что думаешь.

- Да что ты несешь? – дернув головой, недовольно спросила Мегу, сморщив лоб. – Ты Кона. Нравится тебе или нет.

- Ты не знаешь, что это значит, - жестко выговорил мужчина. Его спокойный, даже доброжелательный прежде тон, стал вдруг ледяным.

- Что значит быть рабом? – скривив нос, переспросила девушка, и откинула голову чуть назад, чтобы целиком оглядеть спутника, даже если он был выше. – Естественно не знаю. Я то родилась свободной.

- Это так, - ровно ответил Та Кир Па все еще твердым голосом. – Однако я имел в виду значение слова «Кона». «Кона» не означает «раб». Не произносит это так, словно оно означает «раб».

- И что же оно означает? – неожиданно высокомерно спросила Мегу, ощущая при этом настоящее любопытство. Та Кир Па тут же мысленно выругал себя за излишнюю болтливость. Стоит держать эмоции в узде, но находясь постоянно рядом с Мегуми он не мог не подхватывать частички ее вечной раздраженности. Когда Кона ослабил бдительность? Мужчина не мог точно вспомнить момент. Были ли это ее чувства или его? Неужели эта злость, эта неприкрытая ярость принадлежит ему? Та Кир Па понимал, что ему должно быть стыдно, но ему не было. Он испытывал гнев и это чувство казалось правильным. «Я уже не такой, каким был наш народ когда-то», - печально подумал мужчина. – «Я родился и вырос не зная собственной культуры. Не удивительно, что мне так сложно следовать ей теперь, спустя столько лет…»

- Не понимаю. То рассказываешь, то молчишь. Как будто я спрашиваю о чем-то секретном! – пробормотала Мегу, устало опуская голову. У нее не было сил спорить, допрашивать или добиваться чего-либо. Желудок девушки болел, стягиваясь в пустой узел. Кожа обгорела и ныла, как слишком сильно натянутое полотно. Боль, которую она испытывала была лишь физической, поэтому Кона не мог почувствовать ее, но видел состояние Мегу.

- Извини, - кое-как выдавил Та Кир Па. – Усталость и надо мной берет верх, становится все сложнее сдерживать эмоции. Забудь об этом.

- Зачем их сдерживать? – пожав плечами спросила Мегу. Мужчина в непонимании уставился на нее, запоздало припоминая, что не рассказывал девушке о границах своей силы. Заметив этот взгляд Мегу усмехнулась. – Я же не дура. Эта твоя вспышка, я не почувствовала ее. Не как в те разы, когда ты будил меня. Не как тогда, на корабле. Ты не можешь воздействовать на меня не касаясь. Из-за модуля. Здесь, в пустыне, пока ты со мной, можешь не сдерживать эмоции.

Мегу понимала почему говорит это. Она была для Та Кир Па открытой книгой, в то время как мужчина оставался загадкой. Мегу оставалась полукиборгом, но не видела ненависти в глазах спутника. Не видела ни тени злобы, которая преследовала ее с самого детства, хотя у Кона были все причины для гнева. «Почему ты не ненавидишь меня?» - хотела спросить Мегу, а слова никак не шли с языка. Какая-то часть девушки боялась, что спутник ответит: «Ненавижу, просто мне нужна помощь». Другая ее часть хотела верить, что Та Кир Па разумнее всех людей, что Мегу знала прежде, что он не станет судить, не выслушав ее истории.

- Я всегда должен быть сдержан, иначе могу потерять контроль в городе и быть беде, - парировал мужчина. Его глаза вновь стали теплыми и спокойными, а голос мягким. Девушке уже начинал нравится этот голос. Он действовал как бальзам на ее раскаленные нервы.

- Тебе нельзя в город, - вспомнив вдруг, с чего начался разговор, сказала Мегу. – Я достану еду. К тому же нам нужен транспорт. Скорее всего придется красть его у киборгов, что сильно осложняет дело. Еще и неизвестно сколько их там…

- Не много, - тихо и твердо заговорил Та Кир Па. – Обычно всего двое-трое, а в ночную смену оставляют одного-двух, а остальные уходят в то, что можно назвать «сном». Если вначале устраним их, то я смогу взять под контроль город, не считая полукиборгов.

- Контроль? – Мегу вскинула голову, скривив губы. – Мы четыре дня шли по пустыне, питаясь только водой и святым духом!

- Я смогу, - уверенно повторил Кона, смотря прямо в стальные глаза спутницы.

- Ты сдохнешь! - так же уверенно выплюнула Мегу и, отвернувшись, недовольно буркнула: - и я вместе с тобой…

Наступило минутное молчание. Девушка злилась. На Та Кир Па и на собственную беспомощность. Без денег, без сил, без нормального оружия. Один пульсатор на трех киборгов! Да им ни за что не выйти из города живыми при таком раскладе!

Кона терпеливо ждал, когда пройдет вспышка Мегу, слушая ее эмоции. Наконец буря начала стихать, и Та Кир Па предпринял новую попытку убедить девушку:

- Если держаться подальше от блок-поста киборгов и не брать его в учет, то в отличие от меня, ты не сможешь заставить замолчать даже человека, если тот заметит тебя, что уж говорить о механоидах или киборгах.

Мегу многозначительно подняла брови и взглядом указала на пистолет. Кона скривил губы.

- Я имел в виду более тихие и гуманные методы.

- Манипулировать чужим сознанием и эмоциями, заставляя человека доверять тебе это гуманно? – не без сарказма спросила Мегу.

- Это лучше, чем убить его, - жестко отрезал Та Кир Па. Тут девушке было нечем крыть. Вновь наступило молчание. Полумесяц луны вспыхнул на небе, становясь все тоньше с каждой ночью. Начали зажигаться звезды. Прохладный воздух нежно коснулся горящей красной кожи Мегу. Девушке и в голову не могло прийти, что это Кона каждую ночь призывал ветер, помогая спутнице справится с жарой. Сам он при этом даже не пошевелился, не изменился в лице. Подобная сила могла испугать Мегу. Та Кир Па уже видел страх в ее глазах и не хотел увидеть снова. Почему-то это задевало его.

Девушка тяжело вздохнула.

- Ладно, стоит признать, что мы оба в некоторой мере правы. Я не могу управлять людьми, ты не можешь справится с киборгами. Почему бы не разделить обязанности?

Мегу смотрела прямо в глаза Та Кир Па, и тот задумчиво кивнул, как бы предлагая ей продолжить. Девушка облизала пересохшие губы.

- У киборгов точно есть транспорт. Не представляю как, но придется его угнать, потому что дальше идти пешком я не выдержу. Зайдем в город вместе. Ты раздобудешь еду, как планировал, а я займусь киборгами. Надо только придумать где и когда мы встретимся. И как поймем, что настало нужное время. Часы то одни на двоих, - Мегу показала руку с часами, мысленно удивляясь, как они еще работают после стольких дней под палящим солнцем. Та Кир Па закрыл глаза. Девушка знала, что он размышляет над ее словами, поэтому даже не возмутилась на этот раз.

- Я согласен с планом, - произнес мужчина. – Однако ты должна понимать, что я едва ли смогу помочь, если киборги тебя схватят, - он открыл глаза и впился в лицо собеседницы яркими янтарными глазами.

- Я понимаю, - выплюнула Мегу. – Не волнуйся, я уже отправила пару киборгов на тот свет. С двумя-тремя справлюсь. Оружие есть. Разве что шум поднимется.

- Тогда придется действовать быстрее, но если ты сможешь получить транспорт, то не важно под шум или нет, когда мы скроемся в пустыне, никто не решится бросится следом. Киборги не смеют соваться в пески. Не знаю почему.

- Здесь не работают системы навигации, - пожав плечами выдала Мегу. – Мой модуль тоже не работает, я без понятия где мы находимся и как ты определяешь куда идти. В пустыне слишком сильные магнитные поля, они беспорядочны и сбивают мои системы с толку. Здесь невозможно ориентироваться, поэтому киборги предпочитают дороги. Металл не дружит с песком. Ближайшая песчаная буря похоронит киборгов быстрее, чем они сумеют выйти наугад на какой-нибудь город.

- Понятно, - прищурившись, пробормотал Та Кир Па.

Мегу легла, растянувшись на еще горячем песке. Кожа болела, но девушка, рассматривавшая небо над головой, почти не замечала боли. Ее глаза еще не привыкли к необычной картине и Мегу никак не могла перестать восхищаться ею.

- Значит, это план. Заходим в город. Берем то что нужно и убегаем.

- Да, - подтвердил Та Кир Па, смотря на спутницу, а не на небо. Над головой он давно перестал видеть что-либо особенное. – Когда будешь готова, воспользуйся печатью, чтобы позвать меня. Я прибегу к выезду из города, там и пересечемся.

Мегу нахмурилась.

- Тебе придется научить меня пользоваться ею. Я не знаю как.

Неожиданно Та Кир Па улыбнулся. Девушка лишь краем глаза видела эту улыбку, но она поразила Мегу. Улыбаясь, мужчина становился похожим на человека. Лишь замысловатые узоры на лице продолжали доказывать, что он Кона.

- Я научу, - тихо пообещал Та Кир Па. – Завтра, в дороге. А пока, спи.

Кивнув, девушка доверчиво закрыла глаза. Кона наконец оторвал от нее взгляд и направил его к горизонту, где на черном фоне неба уже не так заметны были крыши города. Ему тоже следовало поспать, но Та Кир Па не решился на это в столь опасной близи от поселения. Мужчина решил, что выспится позже. Если следующей ночью все получится, он обязательно выспится, когда они сбегут из города с едой и на новом транспорте.

Все должно получиться.

*Крессида. Порпо.*

*6 день после крушения. Вечер.*

К стенам города двое подошли в глубокой темноте. Полумесяц луны стал совсем тонким, готовясь и вовсе исчезнуть на ближайшие несколько ночей. На улицах города не было фонарей и здания тонули во мраке. Упав на песок у высокой каменной стены, Мегу тяжело выдохнула, чувствуя, что запас сил на исходе. Девушка лишь в последний момент подумала о том, что здесь могли быть камеры, но, повертев головой, ничего не заметила. Та Кир Па стоял рядом, прислонившись к стене с задумчивым выражением на лице. «Он предупредил бы об опасности», - подумала Мегу, вспоминая, как говорил с ней Кона на корабле, точно зная где находятся все камеры. Девушка вдруг задумалась: почему никто не обратил внимания на их разговор? Почему никто не забрал у нее ключ еще тогда, обрезав пути к отступлению? Неужели мужчина контролировал экипаж все время? Мегу в который раз внутренне содрогнулась, осознав полноту власти Кона.

Мегу обдумывала план действий. Как проникнуть в блок-пост, не привлекая внимания и украсть машину из-под носа стражей города? У нее было несколько хороших мыслей во время пути, но в основе каждой лежала удача и факт, что Та Кир Па не ошибся с количеством киборгов. Часть девушка отмела как только они подошли к городу. К городу, который оказался всего лишь деревенькой в пару широких улиц. Мысленно Мегу обругала себя за доверчивость. Кона растут в поселениях, откуда ему знать что такое настоящий город. В деревне не скрыться на узких улочках. Разбудишь одного – проснуться все. Невольно девушка обратилась за помощью к модулю и тут же удивленно округлила глаза. Модуль работал. Мегу точно знала, где они находятся и какие поселения есть поблизости. Посмотрев на песок под ногами, девушка нахмурилась. «Значит место для этой деревни выбрано не случайно. Они нашли точку, где магнитные поля ослабевают, а пустыня переходит в сухую землю. Если угонять машину, то надо возвращаться в пустыню. Киборги туда не сунуться, а вот Та Кир Па сможет найти дорогу», - быстро размышляла Мегу, бросая короткие взгляды на молчаливого спутника.

Подняв руку, девушка дернула спутника за рукав, привлекая внимание. Мужчина тут же повернулся, натянутый как струна, однако в душе Мегу он не почувствовал страха, поэтому успокоился. Опасности не было.

- Как назывался город, из которого тебя забрали Черные торговцы? – быстро зашептала девушка. Она надеялась, что Та Кир Па знает хотя бы это, тогда найти его сестру станет намного проще, чем рыскать по планете в поисках беглой Кона.

- Сотроп.

Мегу закрыла глаза и стала искать. Результат пришел почти мгновенно. Сотроп. Деревенька, чуть больше этой. К приятному удивлению девушки, поселение оказалось недалеко от их нынешнего местоположения. Хотя это было «недалеко» в масштабах планеты. Крессида маленькое небесное тело, что очень радовало Мегу.

- Хорошо, - пробормотала девушка и открыла глаза. – Я готова.

- Я тоже.

Та Кир Па, больше по-привычке, протянул девушке руку, чтобы помочь подняться. Мужчина запоздало вспомнил, что Мегу боится к нему прикасаться. Неожиданно девушка схватилась пальцами за его рукав, выше кисти и рывком поднялась. В тот момент она почти забыла, что всегда отвергала этот жест. «Перед лицом смерти мне даже не помешает немного спокойствия, которое он может дать», - мысленно усмехнулась Мегу. Кона заметил эту необычную вспышку в ее эмоциях, но не стал спрашивать. Им предстояло сложное дело.

Войдя в деревню, союзники разделились. Мегу рассудила так: в столь отдаленном месте, где-то посреди пустыни, нет смысла проводить постоянное сканирование, особенно ночью, когда все спят. Зная киборгов, их приверженность правилам, а так же до больного развитый перфекционизм, стражи будут сканировать деревню и окрестности пару раз за ночь, один из которых обязательно выпадет на полночь. Часы показывали половину двенадцатого. От ощущения близкой опасности кровь Мегу быстрее побежала по жилам. Вся усталость прошедших дней разом слетела, как пыль со старой книги. Вынув пистолет из кобуры, девушка, пробираясь в тени домов, бесшумно двигалась в сторону блок-поста, положение которого услужливо показывал ей модуль. «При следующей встрече с Россом точно поставлю сетку на глаз», - в который раз подумала Мегу. - «Даже у чертовых пиратов есть линзы-сканеры, а мне всего лишь нужно вписать строчку кода и вогнать пару нано-роботов», - почти со злостью думала девушка, а затем, нахмурившись, заставила себя успокоится. Та Кир Па где-то рядом и знает, что она чувствует. Эти вспышки будут только сбивать его, а им нельзя отходить от плана.

Глубоко вздохнув, Мегу размяла пальцы на рукояти пистолета и двинулась дальше. Девушка надеялась, что ей вообще не придется сталкиваться с киборгами этой ночью. Гаража как такового не было и машины просто стояли около блок-поста. Мегу подошла к боковому зданию. Темнота и тишина. Что еще нужно для кражи? Мрачно улыбнувшись, девушка присела на корточки и стала подбираться к машине. У стандартного транспорта киборгов нет сигнализации, потому что без специального кода его все равно не угнать. «Спасибо папочке», - подумала Мегу, обнаружив в модуле нужный код для стоящей перед ней модели. Машина стандартного образца для перевоза заключенных. Два передних сидения и широкое заднее разделены жесткой сеткой. Широкие колеса и аэропластины для поездок, как по земле, так и по пустыне. Темно-серый цвет. «Наверное, чтобы киборги не сливались с машиной», - усмехнулась девушка. Им не приходится думать о перегреве или маскировке. Киборги никогда не прячутся – они ударяют в лоб, открыто заявляя о своем присутствии. Кто-то из противников считает это минусом, а кого-то это пугает. В любом случае, отсутствие маскировки не помешало киборгам захватить целый кластер галактик.

Думая об этом, Мегу взглянула на часы. Без пятнадцати. В момент, когда она заведет машину, тут же появятся киборги. Нападать на них сейчас глупо и безрассудно. План состоит в том, чтобы дать Та Кир Па время найти еду, а потом, минут за пять до предположительного времени сканирования, Мегу украдет машину, подхватит Кона и они скроются в пустыне. К тому моменту киборги переполошатся, но следом не отправятся, боясь остаться без ориентиров и связи посреди белых песков, а сканировать будет уже поздно. Девушка осознавала, что придется во многом полагаться на удачу, однако это было лучшее, что они смогли придумать.

Без восьми. Глубоко вздохнув, Мегу приоткрыла дверь машины и проскользнула на водительское сидение так легко, как если бы она была дымом. Пистолет девушка положила на бедро, не решаясь убрать в кобуру. Дверь мягко захлопнулась справа от нее. Закрыв глаза, Мегу сжала в кулак ладонь с печатью и позвала Та Кир Па. Позвала, как сделала бы это, стой он неподалеку. Неожиданно девушку словно швырнуло куда-то. Мегу открыла глаза. Это было больше, чем послание. Она точно знала, где находится мужчина, что он чувствует. Это была связь, и она пугала девушку. «Ладно, начнем», - мысленно пробормотала Мегу и поднесла пальцы к панели управления. Зажглись огни. Сердце девушки ускорилось, руки дрожали. Она успела ввести цифры и схватиться за руль как раз в тот момент, как первый киборг выбежал из дверей блок-поста. Не было времени думать. Зажав педаль газа, Мегу рывком вывернула руль, вылетая на широкую улицу. Колеса зашуршали по сухой земле. Девушка не слышала выстрелов, не слышала, завелась ли другая машина. Она сосредоточилась на дороге и уверенно направлялась к выезду из поселения. Впереди появились ворота, а Та Кир Па все не было. Сердце Мегу стучало где-то в желудке, пальцы судорожно сжимали холодный руль. Ладони вспотели.

Неожиданно фары осветили высокую темную фигуру, легко отделившуюся от стены у последнего дома. Девушка ударила по тормозам и бросилась влево, открывая дверь. Кона неловко ввалился в машину, пытаясь уместиться на сидении. В зеркале заднего вида появилась еще одна машина. Выругавшись, Мегу помогла Та Кир Па закрыть дверь и вжала педаль газа в пол. Машина рванулась вперед, оставляя за собой длинный шлейф песка и пыли.

- Сворачивай в пустыню, - приказал Кона. Девушка снова выругалась и проверила погоню.

- Не могу. Не на колесах, - быстро заговорила Мегу, убедившись, что киборги следуют за ними. Управляя машиной всего несколько раз в жизни, девушка считала, что неплохо справляется. Протянув руку к панели управления, она попыталась включить аэропластины. Автомобиль летел в темноту по широкой дороге. Киборги догоняли. «Я выжимаю максимум, а у них такая же машина. Как они могут быть быстрее?!» - мысленно кричала Мегу, тыкая дрожащими пальцами в скачущий перед глазами экран. Увлеченная, она совсем не замечала замершего на сидении рядом Кона. Та Кир Па вцепился одной рукой в клубок перед собой, а другой – в ручку на двери и с огромными глазами смотрел вперед, думая только о том, что случиться если эта неказистая груда железа врежется во что-нибудь. Машина постоянно виляла, заставляя сердце Кона замирать в ужасе.

- Наконец-то! – воскликнула Мегу. Автомобиль странно тряхнуло. Включились аэропластины. По подсказке модуля, девушка сжала пальцы вокруг ручки между сидениями и потянула ее назад, поднимая машину над землей. Колеса автоматически сложились под брюхом, издав странный щелкающий звук. Довольно улыбнувшись, с горящими от азарта глазами, Мегу вывернула руль влево и направила автомобиль прямо в сердце пустыни. Киборги преследовали их еще несколько километров, пока модуль девушки не начал давать сбои. Когда он окончательно потерял ориентиры, машина преследователей остановилась и вынуждена была развернуться. Мегу издала победный вопль. Та Кир Па зажмурился, продолжая вжиматься в сидение.

Они летели еще несколько часов, прежде чем Мегу решилась остановиться. От запаха еды, распространявшегося по машине, у нее кружилась голова. Машина плавно опустилась в песок и застыла. Девушка на всякий случай вернула колеса в обычное положение, чтобы аэропластины оказались на некотором расстоянии от песка. Мегу не знала, как ухаживать за подобного вида транспортом, а в модуле об этом ничего не говорилось. Установленные в автомобиле системы навигации не работали.

- Можешь определись, есть здесь рядом кто-нибудь? – повернув голову, спросила девушка. Кона едва заметно кивнул.

- Мне нужно выйти, - дрогнувшим голосом произнес Та Кир Па, заставив спутницу нахмуриться. Она уже готова была спросить: «Так в чем проблема?!», когда поняла: Кона никогда раньше не сидел в машине. Он не знал, как закрыть дверь, когда садился. Он был так напуган все время, пока они летели.

Вздохнув, Мегу снисходительно улыбнулась.

- Вложи пальцы в небольшое отверстие у окна. Почувствуешь там кнопочку. Нажми ее и оттолкни дверь, - медленно пояснила девушка, наблюдая за действиями Та Кир Па. Мужчина буквально вывалился из машины, чуть не уткнувшись носом в песок. Мегу вышла со своей стороны более уверенно, хотя в последний момент ноги все же подвели ее и, дрогнув, девушка упала в песок. Тело трясло, как в лихорадке. Запал адреналина кончился и Мегу вдруг почувствовала, насколько напряжена была последние несколько часов.

Уцепившись за крышу автомобиля, девушка поднялась и добралась до спутника. Тот сидел на коленях, закинув голову назад и глубоко вдыхая прохладный ночной воздух. При этом на фоне кожи стало отчетливо видно тонкое черное кольцо, опоясывающее шею. Еще один признак раба. Признак, от которого не избавится, как и от следов на лице. Та Кир Па почти не замечал его, в то время как девушка увлеченно рассматривала, пытаясь найти хоть что-то в модуле и натыкаясь на пустоту.

- Ты привыкнешь, - неубедительно пробормотала Мегу. – Транспорт полезная вещь и нам много придется в нем находиться.

Она говорила как Та Кир Па, поясняя простые истины, но почему-то не чувствовала удовлетворения от собственного превосходства. Мегу вдруг поняла, что Кона нравился ей таким, каким был: сильным, уверенным. Увидев его слабость, девушка вовсе не обрадовалась. Мегу не хотела, чтобы у него вообще были слабости. И хотя Та Кир Па еще пребывал в некотором состоянии шока, он внимательно прощупывал эмоции девушки. Мужчину удивила ее реакция . Чувства Мегу заранее доказали ему: девушка не станет использовать печать, чтобы привязать Кона к себе и использовать его. Несмотря на свою природу, Мегу была хорошим человеком.

- Я был напуган не потому, что впервые оказался в машине, - тихо признался Та Кир Па, сам того не ожидая. – Я не чувствовал связи с землей, с людьми вокруг. Как и на корабле в космосе. Как будто меня поместили в клетку и подвесили. Я не чувствовал ветра и подземных вод…

- …как если бы ослеп, - едва слышно добавила девушка, показывая, что она понимает. Кона мотнул головой.

- Я бы скорее сравнил это с вашими тактильными ощущениями.

Мегу не могла представить себе, что может коснуться чего-то и не почувствовать этого. Подобное действительно ввергнет в ужас. Сочувственно взглянув на Та Кир Па, девушка присела напротив, не зная, что сказать, чтобы помочь ему, и не понимая, что сами ее чувства уже помогали. Последний раз глубоко вздохнув, мужчина опустил голову. Кольцо на шее скрылось под платком. Странно, но Мегу только теперь заметила этот платок. Такой же, как тот, который был у нее на голове. Вспомнив о нем, девушка стянула тряпку, освобождая волосы. Грязными прядями они липли к голове все в песке и поте.

- Вот, - произнес Та Кир Па, разворачивая клубок, который держал в руках. Взгляд Мегу упал на его содержимое. Одни полуфабрикаты и еще здоровый кусок чего-то, похожего на мясо, но незнакомого девушке по запаху. Нахмурившись, она подняла взгляд к лицу Та Кир Па.

- Нам не в чем готовить эти полуфабрикаты, а так их есть нельзя, - почти в отчаянии прошептала Мегу, чувствуя, как к горлу подступают слезы. Столько сил. Столько дней на жаре в пустые ради слабой надежды… а в итоге они умрут от голода.

- Я знаю, - так же тихо ответил мужчина. – Но на полках кроме этого в любом доме ничего нет. Поэтому я хочу спросить: ты знаешь как работают печи? Те, которые превращают полуфабрикат в еду? Что именно происходит внутри?

Продолжая хмурится, девушка пыталась найти что-нибудь в голове, но мысли путались от страха, усталости и недоедания. Мотнув головой, Мегу старалась сдержать слезы.

- Там... – начала говорить девушка и запнулась, - их действие основано на возникновении электрического поля…. Закрытая камера, ограниченный объем…. Горячий пар под давлением заставляет реагировать какие-то вещества в полуфабрикатах, превращая их в еду… - неуверенно выговорила Мегу, постоянно спотыкаясь, а затем добавила: - Я не знаю, как именно все это происходит.

И не солгала. Модуль девушки был полон самых разных данных, но такой простой вещи, как принцип действия печи, Росс не туда не добавлял. Та Кир Па задумчиво перевел взгляд на прямоугольные пакеты перед собой. Его мысли роились, постоянно ныряя в воспоминания предков в поисках ответов, которых там не было. Те Кона жили на растительной пище: ни мяса, ни полуфабрикатов. Их планета в изобилии одаривала своих детей самыми разными плодами. Та Кир Па заставил себя вернуться к настоящему. Пар. Нужна вода. Нагрев и сжатие. Мужчина представлял в теории, как это сделать, но теории было мало.

Вздохнув, Та Кир Па закрыл глаза и начал поиски воды. Вначале в Мегу вспыхнуло раздражение от его полного равнодушия к их общей проблеме. Затем девушка заметила, что Кона не принял свою обычную позу. Он сидел на коленях только тогда, когда поднимал из-под песка воду. Это заставило Мегу замереть в ожидании. Секунды тянулись невыносимо медленно. Приближался рассвет. Девушка нервничала, сжимая в пальцах песок и осматриваясь на случай, если их вдруг обнаружат. Только теперь Мегу вспомнила с чего начался их с Та Кир Па разговор. Как далеко ближайшее поселение? Насколько они рискуют, оставаясь на виду посреди пустыни. «Удивительно, как это не волновало тебя раньше», - язвительно заметил внутренний голос Мегу. – «Непогрешимая Мегуми Соль теперь тоже преступница. Вот только какого ранга? За воровоство у киборгов дают второй, а за пиратство третий…»

Девушка устало вздохнула и согнулась, коснувшись лбом колен. Она не видела, как поднялась вода из-под песка. Не видела, как та собралась в шар и нагрелась, обратившись паром. Не видела, как Та Кир Па поднял с платка прямоугольные пакеты и помести в этот шар, чуть сжав его и повысив температуру. Мегу почти спала, когда вдруг почувствовала запах еды. Настоящей, горячей еды, как дома из печи. Резко вскинув голову, девушка застонала от боли в спине.

Кона положил подносы на сидения машины, чтобы в них не налетел песок, и бросился к спутнице, помогая ей встать. Ноги едва держали уставшую девушку. Мегу не возражала, когда мужчина обхватил ее отощавшую талию и помог забраться на заднее сидение автомобиля. Та Кир Па осторожно провел рукой по спине спутницы, забирая с собой ее боль. Мегу поняла, что он сделал. Сама не знала как, но поняла. Широко раскрыв глаза, девушка уставилась на Кона:

- Как ты это делаешь? – пробормотала она, не замечая, что повторяет тот же вопрос раз за разом. Та Кир Па улыбнулся. Это была слабая, дрогнувшая улыбка, скользнувшая в уголках его губ. Удивление Мегу напоминало ему о лице сестры, которая с таким же взглядом произносила те же слова. И хотя девушка нисколько не походила на Ина, Та Кир Па почему-то доверял ей. Почти неосознанно и не уверенный, что хочет этого. Мужчина передал Мегу поднос и взял свой. Девушка ела мало, осторожно, опасаясь, что в любой момент желудок может вернуть долгожданный дар.

После ужина, спрятав остальные запасы и напившись воды, спутники уснули. Мегу растянулась на заднем сидении автомобиля, Та Кир Па – на песке рядом. Девушка хотела спать сидя, на водительском месте, если вдруг придется бежать, но Кона убедил ее, что почувствует людей за много километров даже во сне и успеет предупредить. Всего на мгновение вспыхнувшее сомнение в душе Мегу почти тут же погасло. Та Кир Па еще ни разу не подводил ее и у девушки не было причин протестовать. Усталость брала свое и даже яркие лучи первого солнца не разбудили вынужденных союзников.

*Крессида. Город Сотроп.*

*16 дней после побега.*

Та Ина Па нетерпеливо болтала ногами в воздухе, дожидаясь ночи. Второе солнце медленно заползало за горизонт, как будто не собиралось уступать желанию девушки. Ина больше не боялась уступа на котором жила. Каждый день она общалась с ветром и водой, каждый день прислушивалась к эмоциям людей, в городе рядом. Проходя по ночам в дому Райта, Та Ина Па заставляла себя наблюдать за многоногими червями. Девушка научилась выставлять стену вокруг собственных чувств, чтобы существа, окружавшие ее, не перенимали их. Прошлой ночью Ина попыталась заставить одного из червей уползти в страхе, но, почему-то, он этого не сделал. Кона смутно представляла, как работают ее силы и могла полагаться лишь на то, что видела. Однако то, что видела она не всегда было доступно прочим, поэтому каждое слово, каждое действие девушки подвергалось сомнению.

Та Ина Па не знала, чему верить. Когда она стояла рядом с Райтом, то слышала биение его сердца, чувствовала тепло, однако от его рук веяло холодом. Они были пустыми. Это единственное слово пришло на ум девушке почти мгновенно. Пустые. Ина не понимала, что это значит и не знала, что с этим делать. Райту Кона сказать не решилась. Прошедшие дни укрепили доверие, но какая-то малая часть девушки все еще сторонилась таинственного помощника. Та Ина Па ругала себя за столь отвратительное отношение к бескорыстному и доброму человеку.

Ветер нежно коснулся щеки девушки, смазывая катившиеся по ней слезы.

- Почему ты оставил меня, Кир? – плача, шептала Та Ина Па. – Надо было идти вместе. Что толку от такой защиты, если я теперь одна? – скорбно продолжала девушка, хотя знала, что никто ее не услышит. А ветер кружился вокруг пещеры и завывал от бессилия -он не в силах был помочь юной Кона.

С наступлением ночи воздух остыл. Та Ина Па наблюдала за тем, как медленно утекают последние душные потоки. Они летели туда, где темноты еще не было, в следующий день, если такой существовал. В поселении девушка всегда знала, что проснется утром и в мире ничего не измениться. Теперь она не знала даже проснется ли вообще.

Город затих, в домах гас свет. По привычке Кона забралась вглубь пещеры, переждав там полночь. С закрытыми глазами она молча дрожала в темноте, как будто боялась, что кто-то может зайти на уступ. В первые часы ночи многие не спали, поэтому Ина не решалась направиться в город. Она чувствовала спокойствие людей в их домах, в их постелях, полностью уверенных, что никакой угрозы нет и быть не может. Они не подозревали о затаившейся рядом беглой рабыне. Райт держал обещание.

Когда погасла последняя лампа, о чем Та Ина Па узнала с закрытыми глазами, девушка выбралась из пещеры и бесшумно пробралась к порогу знакомого дома. Один короткий стук оповестил уже ждавшего парня о ночной гостье. Подлетев к двери, Райт широко распахнул ее, приглашая девушку внутрь и радостно улыбнулся тому, что она решилась прийти. Ина не заметила, что друг сбросил вес, а под глазами у него залегли темные круги. Механоиды и киборги никогда не спали, а женщинам Кона требовалось чуть больше шести часов в двое суток. Девушка никогда не задумывалась: как часто спят люди.

Они сидели за столом друг напротив друга. Райт прятал руки в перчатках, Ина старалась их не замечать. Беглянке не хотелось обижать парня, говоря, что даже под столом она могла бы почувствовать течение крови в них. Могла бы. Однако вместо этого единственным, что видела Кона была пустота. Из задумчивости девушку вывел голос Райта:

- Как жилось там, в поселении?

Он спросил просто из любопытства и тут же заметил, как сжалась Ина. Что-то мелькнуло в ее глазах. Боль или страх? Райт не мог различить. Парень готов был уже извиниться, когда гостья неожиданно заговорила.

- Я не могу сказать, что жила хорошо или плохо. «Хорошо» и «плохо» требуют сравнения, а мне не с чем сравнивать. Будь у меня выбор, я бы предпочла остаться дома. Там не нужно было волноваться о Черных торговцах, о пропитании, о ночлеге. Не нужно было бояться за завтрашний день…

- Значит, ты не хотела бежать? – нахмурившись, удивленно спросил Райт. До Ина неожиданно долетела слабая волна недоверия. Девушка удивилась тому, как точно смогла определить эмоции друга и невольно уставилась на него, словно могла заставить парня выдать еще какие-то чувства.

- Нет. Дед убил одного из механоидов. За это наших родителей приговорили к казни. Брат неожиданно сорвался с места, схватил меня и убежал в пустыню. Без него я ни за что не решилась бы на подобное. Зачем только он взял меня с собой?

Та Ина Па закрыла глаза и мотнула головой. В тот момент она совершенно забыла о таинственном знаке на левой лопатке. Знаке, которого не было ни у одного Кона из клана Та за все поколения службы киборгам. Знака, предвещавшего великую судьбу. Та Кир Па должен был рассказать сестре об этой таинственной судьбе. А теперь его нет и Ина потеряла надежду получить хоть какие-то ответы.

- Почему твой дед решился убить механоида? Разве он не знал, что это закончится смертью его семьи?

Та Ина Па непонимающе склонила голову вправо.

- Но ведь киборги собирались казнить только наших родителей. Нас с Киром они не тронули бы… - девушка умолкла, не закончив предложения. Она хотела сказать, что истребляя целые семьи, киборги потеряли бы много рабочих. Семья Па насчитывала три ответвления, включая Ина и Кира со всеми их предками.

- Вы выжили в пустыне, - прошептал Райт. – Значит, у него все же был какой-то план.

Девушка замотала головой, готовая расплакаться. Воспоминания о брате разом хлынули в сознание, как вода через разрушенную дамбу. Вся его доброта, нежность, терпимость, вся та боль, которую Кир испытывал, передавая ей воспоминания далеких предков. Он терпел ради Ина. Жил ради Ина, ради необходимости вернуться к ней, заботиться о ней, чего никогда не делали родители. Его решимость во время побега, стремление защитить сестру от Черных торговцев. Та Ина Па так хотела возненавидеть брата за то, что он оставил ее одну, но ни за что не смогла бы…

- Тогда вам либо очень повезло, либо твой брат был необыкновенным Кона. Я слышал, что многие погибают, не успев пересечь пустыню… - с тайным восхищением пробормотал Райт, а затем вдруг спохватился: - извини, тебе наверное не хочется говорить о нем…

- Кир был особенным, - через слезы прошептала девушка. – Он мог то, о чем ни один Кона не думал уже многие столетия. Он знал, как выжить в пустые, точно знал, куда идти. Даже я не могу представить всей величины его силы. Но даже с ней… даже с ней мы ничто против киборгов…

Та Ина Па горько расплакалась, заглушая рыдания руками, чтобы ни один лишний звук не проник через стены дома. Плечи девушки сотрясались, а Райт, сидевший напротив, вдруг растерялся. Скрипнув стулом, парень неуверенно подошел к Ина и осторожно обнял ее, думая, что гостья вот-вот очнется, оттолкнет его и убежит. Та Ина Па вцепилась в рубашку Райта и, прижавшись щекой к его животу, плакала пока не высохли слезы, а парень медленно водил рукой по ее голове, пытаясь утешить…

Той ночью Ина вернулась в пещеру позже обычного. Когда она пряталась в глубине, первое солнце уже начало подниматься из-за горизонта. С покрасневшими от слез глазами и распухшим лицом, измученная девушка упала на жесткий камень и, подложив под голову руку, быстро уснула. Ее разбудил какой-то толчок. Странное внутреннее ощущение, что девушка не одна на уступе. Резко сев, Ина моргнула несколько раз, стараясь скинуть остатки сна. Там, на краю утеса, девушка увидела фигуру, облитую солнечным светом. Испугавшись, Та Ина Па мгновенно вскочила и приняла необычную позу. Выставив вперед левую ногу и руку раскрытой ладонью, правую руку, так же раскрытую в сторону фигуры, она вытянула вдоль правой ноги. Незваный гость медленно повернулся и Ина с удивлением осознала, что высокая женщина перед ней – Кона.

- Почему ты сделала это? – с легкой улыбкой, тепло спросила незнакомка. Ощущение опасности быстро покидало девушку, плечи расслабились, но руки остались на месте.

- Сделала что? – стараясь придать голосу уверенности, пробормотала Ина.

- Приняла эту стойку. Ты знаешь, что это за стойка? – кивком головы указав на позу девушки, спокойно спросила Кона. Только тогда Та Ина Па опустила голову и осмотрела собственное положение. И удивилась, потому что никогда раньше не видела и не делала ничего подобного. Левая рука сама собой упала, ноги встали ровно. Вскинув голову, девушка с вопросом в глазах посмотрела на таинственную гостью, как будто у той могли оказаться долгожданные ответы.

Женщина снова улыбнулась.

- Это защитная стойка клана Та, - медленно пояснила незнакомка. То, как она выбирала слова и выговаривала их, очень напоминало Ина выговор брата. Он старался говорить так же размеренно и спокойно, хотя порой эмоции все же брали верх. – Единственного клана в истории нашего народа, который задумался о создании особых техник защиты, - тем временем продолжала женщина.

Взгляд Ина внимательно пробежался по фигуре незнакомки, отмечая новые детали. Ее широкое платье ровно спускалось от плеч до пят, похожее на длинный бежевый балахон. Одинаковы бардовые полосы скрещивались на груди женщины, пересекая ее торс и уходя куда-то за спину. Такие же полосы Ина заметила спускающимися по бокам платья. Присмотревшись внимательнее, можно было заметить витиеватые узоры на ткани полос. Янтарные волосы женщины, необычно выделявшиеся на фоне блестящей золотой кожи, двумя толстыми скрученными косами спускались по плечам на грудь до самого живота. Такая же коса была у Та Ина Па, но намного тоньше и короче. Девушки в поселении не носили длинные волосы, потому что они мешали работе.

- Кто вы? – все больше путаясь и теряясь в догадках, неуверенно спросила Ина, сделав острожный шаг назад. Незнакомка то ли не заметила, то ли сделала вид, что это так.

- Я Та Саара Па – блик на зеркале прошлого.

Солнечный свет коснулся верхнего края пещеры и начал медленно спускаться вниз, просвечивая сквозь женщину, как если бы она была просто воздухом. Та Ина Па широко распахнула глаза, не веря тому, что видела. Гостья тепло улыбнулась.

- Ты день и ночь взывала к высшей силе, и мы услышали этот зов, дитя. Я здесь, чтобы помочь, направить тебя. Я часть памяти предков, чья кровь течет по твоим жилам, - женщина плавно раскинула руки, словно готова была взлететь.

- Брат никогда не рассказывал о подобном… - все еще с подозрением пробормотала Ина, продолжая осматривать незнакомку. – Дед передавал ему память предков годами и ничего подобного он не рассказывал…

В глазах Та Саара Па появилась жалость.

- Дитя, память предков вовсе не то, что можно передать. Это не то, что есть у одного и отсутствует у другого. Каждый способен обратиться к памяти, но для этого нужна вера. Только вера способа провести нас через тьму космоса к осознанию. У нашего народа нет религии, как у прочих, потому что вера способна показать нам прошлое и будущее, показать самые отдаленные уголки вселенной и историю каждого из них. Ты взывала к высшим силам всю жизнь, но то что делали с вами киборги столетиями отрезало вас от своих корней. Мне жаль, дитя.

- Но я все равно не понимаю! Кто ты? Кона из моего клана. Из моей семьи, и все же в поселении тебя не было! Как ты можешь быть здесь и одновременно быть частью моей памяти, воспоминанием?

Улыбка Та Саара Па погрустнела.

- Я одна из твоих предков, Ина. Часть твоей семьи. Я та, кого давно нет в этом мире и все же я часть тебя, твоей крови, твоей силы. Я – неизменная, никем невидимая и незаметная часть вселенной. Всего лишь воспоминание. Воспоминание о женщине, умершей несколько столетий назад…

*Крессида. Пустыня.*

*7 день после крушения. День.*

Мегу разбудила жара. Скривившись, девушка попыталась перевернуться на спину и застонала от боли в затекших мышцах. Казалось, солнце выжало из нее всю воду и все силы. Разогревшаяся машина превратилась в душную металлическую ловушку. «Настоящий ад», - подумала Мегу и протянула руку вправо, надеясь достать до панели управления. Пальцы уткнулись в перегородку. Запоздало девушка вспомнила, что спала на заднем сидении и для включения кондиционера нужно выбраться из машины и перейти на водительское место.

Кое-как сев, Мегу оттянула промокшую майку от тела и подула на кожу. Ноги были ватными и отказывались слушаться. Тяжело вздохнув, девушка стала стягивать с себя кожаные брюки, оказавшиеся самой непригодной одеждой из всего, что на ней было. Уронив на пол вначале одну штанину, затем другую, Мегу с радостью вытянула ноги, чувствуя облегчение. Потянувшись к двери девушка вывалилась в песок. «Ладно», - примирительно подумала Мегу. – «Возможно оставаться в одних трусах и майке под палящим солнцем не лучшая моя идея…»

Взглянув на руки девушка ясно увидела, насколько сильно они покраснели по сравнению с белыми, как песок, ногами. «Наверное стоит порадоваться, что здесь нет зеркал. Не хотелось бы знать, во что превратилось мое лицо…», - мысленно пробормотала Мегу и, стараясь не дотрагиваться до раскаленного металла, побрела мимо машины к водительскому месту. Там, прямо под палящим солнцем, мирно спал Та Кир Па, которого нисколько не волновала жара. Девушка была уже совсем близко, когда Кона вдруг распахнул глаза, стараясь не поворачивать голову вверх, чтобы не ослепнуть. Взгляд мужчины уткнулся в черные, расшнурованные ботинки, над которыми виднелись голые белые щиколотки.

- Ты сожжешь себе кожу, - тихо произнес Кона, принимая вертикальное положение. Его ноги сами собой скрестились, так что Та Кир Па сел в привычной позе. Мегу молча прошла к машине и, обмотав правую руку частью платка с головы, открыла дверь водительского сидения. Внутри автомобиля было даже жарче, чем снаружи. Девушка ни на минуту не задумалась, как выглядит, когда, наклонившись, добралась до панели управления и включила двигатели. Заработали аэроплатформы, включились все системы. Мегу нашла кондиционер и выставила температуру, а затем выползла из машины и захлопнула дверь. Девушку утешала мысль, что когда она туда вернется, из жаркого ада кабина превратиться в прекрасный ледяной рай.

Так Кир Па сидел с закрытыми глазами. Почему-то только повернувшись в его сторону, Мегу осознала, что выглядит, пожалуй, не самым подобающим образом. Девушку рассмешила и одновременно насторожила эта мысль. Ей сложно было воспринимать Кона как мужчину, как человека. Да он и не был человеком. Мегу вдруг задумалась: ощущает ли то же самое Та Кир Па? Однако ее вопрос остался не произнесенным. Через минуту из-под песка вырвалась струя воды.

Союзники приняли решение не тратить запасы понапрасну и есть раз, максимум два раза в сутки. По сравнению с прошедшими днями это уже был настоящий пир. Поэтому, напившись воды, Мегу забралась на водительское сидение. Вскоре Та Кир Па устроился рядом. По телу Кона прошла дрожь. В машине было прохладно.

- Это нормальная температура на моей планете, - как будто пытаясь извиниться, сказала девушка, поднимая автомобиль в воздух. Брюк на ней по-прежнему не было и Мегу впервые за долгое время почувствовала себя комфортно. Солнце не могло добраться до них и девушке не нужно было повязывать голову платком. Частями выцветшие зеленые волосы приобрели непонятный оттенок и грязными прядями липли к коже. Мегу не хотела думать об исходившем от нее запахе.

- У меня есть координаты Сотропа, но думаю будет не очень умно заявляться туда на украденной машине киборгов. Навигационные системы здесь не работают, так что лететь буду наугад, а тебе во время привалов придется нас координировать. Сможешь? Ты ведь на ходу определяешь местоположение? Как далеко от нас должен быть город, чтобы ты его не увидел?

- Отсюда я Сотроп не чувствую. Точнее сказать не могу, - признался Та Кир Па, внимательно всматриваясь в лицо девушки на соседнем сидении. Она сосредоточенно хмурила брови. Впервые за долгое время эмоции Мегу почти полностью успокоились и Кона мог позволить себе немного расслабиться. Он еще не привык находиться в постоянном напряжении и это отнимало довольно много сил. С сожалением мужчина осознавал, что дальше будет только тяжелее, ведь вселенная полна человеческих существ с маленькими бомбами спрятанными в их душах.

- Ладно, - прикусив губу пробормотала Мегу. – Постараюсь держаться тех мест, куда киборги не сунуться и будем надеяться, что летим в нужном направлении.

«С другой стороны», - уже про себя договорила девушка, - «Если в какой-то момент магнитные поля вокруг станут слабее, мы точно сможем определить где находимся».

Последующие четыре часа путники провели в молчании. Мегу устала. Ее тело затекло, плечи болели. Девушка сетовала на пустыню вокруг за невозможность включить автопилот, а затем вспоминала, что это путешествие могло и дальше продолжаться пешком, и заставляла себя успокоиться.

Та Кир Па сидел с побледневшим лицом. Его пальцы вцепились в края сидения и от напряжения уже не могли разжаться. Мужчина закрыл глаза, пытаясь найти эмоциональный след сестры, но его собственные страхи мешали. Киру ужасно не нравилось находиться на корабле Черных торговцев, но там была открытая клетка и просторное помещение. Теперь же, оказавшийся запертым в маленькой металлической коробке, Кона чувствовал, как ее стенки давят на него, превращая в нечто маленькое и ничтожное. Та Кир Па ненавидел это ощущение и раздражался от того, что не может побороть столь глупую слабость.

Наконец первое солнце начало клониться к закату. Машина остановилась. Кона с облегчением открыл дверь и выпал из автомобиля, еще державшегося в воздухе в полуметре над землей. Мужчина упал, прокатился по песку и закрыл глаза, с удовольствием ощущая под собой течение воды, шуршание песчаных червей. Единственным, что омрачало картину оказалась полная тишина: вокруг на многие сотни киломметров не было ни одного поселения. По крайней мере человеческого или рабского. Только ветер и песок.

Тем временем Мегу скривившись повернула голову к заднему сидению, где на полу машины валялись кожаные брюки. Про себя девушка отметила, что это первый раз, когда она не хочет их надевать, но приходилось согласиться с Кона. Под солнцами Крессиды легко поджарить задницу. Опустив автомобиль, Мегу проверила работоспособность систем и запас энергии. Девушка с удивлением вскинула брови, обнаружив, что не упало ни процента, однако модуль почти мгновенно дал ответ. Все автомобили на Крессиде использовали солнечные пластины для подзарядки, поэтому днем энергия почти не тратилась, а то что накапливалось, оставалось на ночь. Одобрительно поджав губы, Мегу не стала отключать двигатель, чтобы не пришлось выключать кондиционер, и просто открыла дверь. Духота пустыни мгновенно ударила ее в лицом столбом плотного, жаркого воздуха. Девушке потребовалось несколько секунд, чтобы снова научиться дышать. Забрав брюки с заднего сидения, Мегу кое-как натянула их, снова начиная потеть, и, обмотав вокруг головы и плеч платок, обошла машину в поисках Кона.

Та Кир Па успел заняться делом: подготовил еду и добыл воду. То, как легко ему это удавалось не переставало поражать Мегу. Казалось, куда бы они ни пошли, под землей неподалеку всегда была вода. Порой ее вызов требовал несколько минут, порой в десятки раз больше, и все же Кона еще ни разу не подвел девушку. Рукава его рубашки задрались, обнажая кисти и широкие черные браслеты.

- Почему ты не снимешь их? – неожиданно спросила Мегу, уткнувшись в то, что иначе как наручниками назвать было нельзя. Они и то кольцо на шее, что порой мелькало из-под платка только лишний раз доказывали, что Та Кир Па – раб. Девушка удивлялась, почему обладая невероятной силой, мужчина до сих пор не избавился от предметов, напоминавших о его месте во вселенной.

Заметив взгляд Мегу, Кона невольно скривился. Всего на мгновение каменное выражение на его лице сменилось откровенным презрением. Девушка уловила это мгновение. Она так часто всматривалась в лицо спутника, надеясь заметить хоть проблеск эмоций, что просто не могла пропустить их столь явную демонстрацию.

- Не могу. Я не знаю из чего они. Как работают.

Мегу невольно перевела взгляд на ключ, висевший на шее, но затем вспомнила, что Том не знаком с кибертехнологиями и едва ли мог запрограммировать ключ на решение таких сложных задач. Даже в модуле девушке не было никаких упоминаний о таинственном материале, сковывавшем руки Кона. Там вообще не было ничего о Кона, кроме ее собственных знаний, подчерпнутых из книг и весьма скудных. Мегу снова охватило любопытство.

Та Кир Па заметил эту вспышку и уже приготовился к потоку вопросов, когда вдруг эмоции девушки кардинально изменились. Она была… растеряна и несколько смущена. Эта смесь озадачила Кона. Где-то на дальем фоне в душе Мегу мелькала боль, давняя и слишком глубокая, чтобы быть следствием недавних событий. Это была боль, хорошо знакомая Та Кир Па. Чувство, которое взращивается годами.

Неожиданно в глазах девушки появилась решимость. Впившись стальным взглядом в лицо собеседника, Мегу твердо произнесла, скорее утверждая, чем спрашивая:

- Ты ненавидишь меня?

Та Кир Па опешил. Все те эмоции, что она испытывала навели его на мысль, что девушка уже готова к определенному ответу и просто хочет услышать его лично, чтобы быть уверенной. Мегу готовилась услышать: «Да». В этом мужчина нисколько не сомневалась. Вся ее боль вдруг приобрела смысл. Полукиборг на стороне людей. Та Кир Па вынужден был признать, что не представляет, какого ей пришлось. Всю жизнь он рос с мыслью, что никто не страдает во вселенной больше, чем Кона.

- Нет, - прошептал мужчина. Его тихий голос больше похожий на дуновение ветра заставил Мегу вздрогнуть и опустить глаза. – Мне была неприятна твоя природа, но стоит признать, что она даже полезна. В любом случае никто во всем мире не сможет ненавидеть модуль в твоей голове сильнее, чем ты сама…

Слова Та Кир Па заставили девушку вновь вскинуть голову, и в этот раз ее взгляд не скрывал вспыхнувшей в душе злости.

- Мне вот интересно, - прошипела Мегу, подобравшись как змея перед прыжком. Ее слова сочились ядом. – Как такой могущественный народ оказался под плетью киборгов? Я видела на что ты способен. Я видела целый корабль людей, смотревших на схваченного им врага, как барашки на водную гладь. Способные на подобное, как же вы оказались *рабами*? Жалкими трусами под каблуком бездушной империи? Вымершим народом, от которого остались мелкие островки честных трудяг, боящихся даже вздохнуть без разрешения?!

Она хотела причинить ему боль. Хотела уколоть так, чтобы заставить мужчину раз и навсегда перестать лезть ей в душу. Мегу видела, как от каждого нового слова в глазах Та Кир Па растет негодование. Если жизнь и научила девушку чему-то, так это тому, что всегда надо бить первой. Мегу отлично умела вызывать злость в окружающих, бесить их до кровавых драк. Девушке хотелось драки. Хотелось поставить на место высокомерного раба, смотревшего на нее, как на глупое дитя.

Та Кир Па не успел остановиться. Не успел выставить щит. Его собственная злость смешалась с той, что сочилась из собеседницы. Кона невольно перенимал ее, чувствуя, как его собственное бешенство подстегивает Мегу. Атмосфера накалялась, как будто мало было палящего яркого солнца. Девушка рванула первой. Бросившись вперед, она не заметила, как полетел в песок наполовину опустошенный поднос с едой. Мегу метнулась к мужчине, совершенно забыв, что одного его прикосновения достаточно, чтобы охладить его пыл. Вот только не в этот раз.

Та Кир Па забыл про щиты. Когда, падая на спину, он перехватил руки девушки, метившие в лицо, их эмоции смешались. Злость, гнев, ненависть, боль. Все выплеснулось разом. Они перекидывали их друг другу, как мячик через сетку. Через прикосновение. Мегу жаждала крови. Они метнулась в бок, намереваясь перекатиться и нанести новый удар, но не рассчитала силу Та Кир Па. Хватка мужчины оказалась железной – противница не смогла даже дернуться в сторону. Сжав зубы, Мегу попыталась ударить головой в лоб Кона. Девушка запоздало вспомнила, что тот знает обо всех нано-роботах в ее организме и твердый череп не станет сюрпризом. Та Кир Па увернулся, перекатился, потянув за собой Мегу и прижал ее к горячему песку. Платок на голове девушки сбился, частично закрыв обзор. Волосы лезли в рот. Мегу рычала, брыкалась, но не в силах была сдвинуть огромную гору, закрывшую вдруг солнце. Девушка не знала, что злясь все сильнее, она только больше подливала масла в огонь. Ее жажда крови стала его жаждой. Его гнев – ее гневом. Они запутались в бесконечной петле и все больше увязали в ней.

Та Кир Па потянулся к горлу девушки, сжав его большими пальцами. Мегу не успела сделать глубокий вдох. Ее грудная клетка застыла на полпути. Девушка захрипела. Странно, но именно в тот момент она вспомнила один из разговоров с Та Кир Па.

- Давай же, сделай это, *Кона*! – сквозь зубы прошипела Мегу, вкладывая в ненавистное мужчине слово смысл, которого он не мог простить. «Раб». Глаза Кира сверкнули гневом. Гневом стократ сильнее всего, что он когда-либо испытывал. Остатки рассудка покинули мужчину. Он с силой сжал пальцы. Перед глазами Мегу поплыли пятна. Какая-то часть ее сознания кричала, разрывая туман злости. «Это не игра!», - мысленно вопила девушка. То, что происходило с Та Кир Па разительно отличалось от той борьбы характеров, что случилась у нее с Эваном. Холдонцем руководил холодный расчет. Кона руководит слепой гнев. Он убьет ее не успев задуматься. Это разом отрезвило девушку, а стоило ее эмоциям спасть, как очнулся Та Кир Па. Мегу успела почувствовать его ужас, прежде, чем мужчина разжал пальцы. Ужас. Искренний ужас от того, что он только что готов был сделать.

Закрыв глаза, девушка повернулась на бок и закашлялась, прижимая руки к горлу. Песок скрипел на зубах и лез в глотку, но Мегу глотала его вместе с долгожданным воздухом, стараясь не обращать внимания на боль. Сама того не ожидая девушка задрожала, на глазах выступили слезы. Не раз из-за Мегу оказывалась на краю гибели из-за собственного безрассудства, но никогда не подходила так близко. По показаниям модуля, жить ей оставалось несколько минут.

Та Кир Па отполз на расстояние больше метра, подтянул к себе колени и уткнулся в них лбом, на котором впервые выступили бисеринки пота. Мужчину била не меньшая дрожь, чем Мегу. Сжав руки, Кона заставил себя восстановить эмоциональные щиты. Секунда за секундой он отгораживался от безрассудной девушки, лежавшей рядом, и ясно осознавая, что не может винить ее в случившемся. Та Кир Па старше. Старше и разумнее. Он должен был следить за собой, за своими чувствами, не позволять Мегу брать над ними верх. Он должен заслужить честь называться «Кона», пусть даже никто уже не помнит, что это означает.

Убийство.

Новая волна дрожи прокатилась по телу мужчины. Его народ, мирный народ, никогда не имел в своих рядах воинов. Самый доброжелательный, один из самых древних народов во вселенной – вот каким помнил Та Кир Па своих предков. И вот он теперь. Чуть не удушил молодую женщину всего одной рукой. Ее шея была маленькой. Такой хрупкой, такой тонкой в его пальцах. Он знал, что если надавить слишком сильно, она просто сломается, как старая кукла. Вместо этого мужчина намеренно растягивал, отнимая жизнь по секундам. От отвращения к себе Кона чуть не вырвало.

Мегу наконец села. Подняв голову и продолжая потирать больное горло, девушка взглянула на Та Кир Па и вдруг почувствовала сожаление. Мегу никогда еще не жалела о подобных вспышках. Кона не смотрел на нее. Его взгляд уткнулся в горизонт, а пальцы сплелись между собой, как будто он намеренно удерживал руки, боясь снова начать душить девушку. Та Кир Па было плохо. Мегу никогда не видела у него этого жуткого затравленного взгляда. Совесть заела ее настолько, что девушка сделала то, чего не делала никогда в жизни. Она извинилась.

- Прости, - прошептала Мегу, но горло издало лишь невнятный слабый хрип. Сглотнув слюну, девушка попробовала еще раз: - прости, Кир.

Мужчина вздрогнул, наконец подняв на нее глаза. От этого взгляда Мегу стало неловко. Закусив губу, девушка запустила в волосы руку, откидывая их назад вместе с платком. Первое солнце почти закатилось за горизонт.

- Слушай, у меня бывает сносит крышу. Я… я ненавижу, когда ты смотришь или говоришь этим покровительским тоном, как будто папаша, которого у меня никогда не было. Я ненавижу, когда ты лезешь мне в душу. Я понимаю, что ты не можешь не лезть, но держи это хотя бы при себе! Ты ни черта обо мне не знаешь, а делаешь при этом вид, как будто знаешь все на свете! У нас же получалось как-то нормально общаться до этого… так что давай попробуем снова… я постараюсь держать себя в руках. Правда постараюсь.

Очень, очень давно Мегу не краснела по-настоящему. Красноту скрывала лишь сгоревшая на солнце кожа. Однако девушка знала, что ее смущение уже достигло Кона и нет смысла скрывать цвет лица. Та Кир Па опустил колени, скрестив ноги, и мотнул головой. Его мысли уже прояснились, а эмоции успокоились, поэтому мужчина чувствовал себя увереннее, хотя руки продолжали дрожать.

- Я виноват не в меньшей степени, - смиренно выговорил Кона. – Я расслабился и позволил твоим эмоциям взять верх. Видишь ли, я не только постоянно знаю, что ты чувствуешь, я вынужден постоянно ограждать себя от этих чувств, чтобы они не завладели мной. Если бы я не контролировал себя, то без конца перенимал бы все твои эмоции, и мы теперь знаем, чем бы это закончилось…

Мегу нахмурилась, стараясь осознать новую информацию, но голова еще плохо соображала. Зрение прояснялось медленно, горло саднило.

- Я приношу извинения. Я пытаюсь понять тебя, но это сложно, а чувства рассказывают куда больше, чем слова. Я помню, что ты говорила еще в капсуле и постараюсь держать это при себе. Так же я должен попросить не называть меня «Кир». Мое полное имя Та Кир Па, а сокращение разрешено только для родственников…

- Не будь ханжой, - скривив губы, прервала монотонный монолог Мегу. Мужчина неодобрительно сверкнул глазами.

- Я не хотел обидеть тебя тоном или взглядом, но я в самом деле старше тебя и с этим ничего не поделаешь.

- Так уж и старше! – махнув рукой, недовольно возразила девушка. – Сколько тебе? Тридцать? Тридцать пять? Мне двадцать четыре и даже разница в десять лет не делает тебя достаточно старым, чтобы обращаться ко мне таким тоном!

Мегу могла поклясться, что видела в глазах Та Кир Па удивление. Если бы у него были брови, он вскинул бы их. В душу девушки закралось сомнение.

- Двадцать четыре… - пробормотал мужчина, чуть наклонив голову, а затем, неожиданно, улыбнулся. – Ты чуть старше моей сестры. Ей исполнится двадцать в этом году.

Сомнение стало пропадать. «В конце концов, если его сестре двадцать, он не может быть сильно старше», - мысленно вывела Мегу и все же замерла с вопросом в глазах. Та Кир Па удивил этот вопрос. В конце концов, так уж ли важен возраст? И все-таки промолчать было бы невежливо.

- Несколько месяцев назад мне исполнилось сорок восемь лет, - спокойно выговорил мужчина, сохраняя безразличие на лице даже когда брови Мегу взлетели на середину лба, а глаза широко распахнулись. Та Кир Па помнил, что люди живут много меньше Кона. Для человека его возраст был половиной жизни, в то время как по меркам своего народа мужчина считался совсем молодым. Пока Мегу открывала и закрывала рот, оправляясь от шока, Та Кир Па провел некоторые расчеты.

- На самом деле, сравнивания продолжительность жизни наших рас, по человеческим меркам мне еще нет тридцати. Двадцать пять, плюс минус пять лет. Я не очень много знаю о людском роде, - с некоторым сомнением в голосе пробормотал Кона, смотря за горизонт. Первое солнце зашло, обозначая предзакат. Нужно было выдвигаться.

- Ты точно не выглядишь на пятьдесят, - наконец выговорила Мегу. Его последнее объяснение внесло некоторую ясность в голову девушки и одновременно создало новый вопрос: сколько же живут Кона? Но Та Кир Па уже поднялся, осматривая поле боя. Подносы с перевернутой едой оказались наполовину погруженными в песок. Мужчина мог бы разобрать их, очищая по песчинке, однако это требовало энергии, терпения и времени, которого у них не оставалось. Та Кир Па еще бросало в дрожь, поэтому аппетит напрочь пропал, а вот за девушку Кона проучиться не мог. Вопросительно переведя взгляд с еды на Мегу, он увидел, как девушка молча поднимается и идет к машине. Придется хорошо поужинать и быть предусмотрительнее в следующий раз…

Глубоко вздохнув, Та Кир Па направился к пассажирскому месту.

*Крессида. Город Сотроп.*

*18 дней после побега.*

Буря приближалась. Сильный ветер поднимал песок в воздух, закручивая его в беспощадный ураган. Ина видела его на горизонте. Чувствовала вибрацию воздуха. Чувствовала, как каждая ее клеточка откликается на зов природы. Было что-то восхитительное в этой неудержимой силе, способной смести целый город. Восторг поднимался из глубины души. Девушка чувствовала дрожь тела, которое медленно покидали силы, но это было приятное опустошение.

Та Ина Па открыла глаза и с печалью взглянула на чистый горизонт. Ветра не было, а воздух все нагревался, не обещая прохлады в ближайшие часы. Пропало удивительное ощущение мощи. Кона опустила голову и впилась глазами в черные наручи на руках. «Никогда не забывай кто ты!» - яростно твердили они. Девушка мотнула головой и вновь перевела взгляд на горизонт, избавляясь от мрачных мыслей.

- Значит, мои предки бывали на Крессиде? – тихо спросила Ина скорее из необходимости услышать собственный голос, ведь женщина стоявшая за спиной Кона могла слышать ее мысли. Девушке все еще трудно было осознавать, что на самом деле на утесе никого нет. Для постороннего взгляда Ина казалась бы сумасшедшей.

- Да. В далекие времена, хотя уже тогда планета превратилась в сплошную пустыню. Сюда отправляли студентов, чтобы тренироваться без вреда для живых существ.

- Я тоже могу поднять ураган? – с любопытством спросила Та Ина Па, пробуя на вкус новое, интересное слово.

- Не такой сильный, - задумчиво произнесла женщина из-за спины. – Тот, чьими глазами ты видела, управлял и воздухом и камнем.

Девушка резко развернулась.

- Но брат говорил, что у меня есть тасс-та земли! – с долей возмущения, воскликнула Ина. Женщина тяжело вздохнула и мотнула головой.

- Земля и камень разные тасс-та. Ты можешь вырастить дерево, но не можешь без помощи ветра поднять пласт песка.

Та Ина Па задумалась. Можно ли вырастить дерево в пустыне? Каждый раз спускаясь со скалы, девушка чувствовала не только водные потоки, но и землю, в которой они протекали. Она точно знала, как глубоко эта земля, потому что постоянно ощущала ее зов. Ина не понимала, что делать с этим чувством.

- Научи меня обращаться к земле, - уверенным тоном попросила девушка и, поднявшись, быстро начала спускаться по ступеням из воздуха. За прошедшие дни она научилась делать это почти бессознательно, не концентрируясь. Ноги Ина двигались, а голова была занята тем, что предстояло сделать. Та Саара Па не спускалась. К моменту, когда ноги Кона коснулись песка, женщина уже стояла рядом. Ина начала привыкать к этим необычным появлениям таинственной предшественницы и уже не пугалась каждый раз, когда дух Саара возникал рядом.

- Ты должна понимать, что земля и вода различны характерами. Вода текуча и уворотлива, она просит нежности и поклонения в мольбах. Обращаясь к земле тебе нужно быть увереннее. Тверже с своих намерениях, но ни в коем случае нельзя превращать эту твердость в приказ. Ты не повелеваешь землей. Тасс-та дает возможность обратиться к ней, попросить помощи, но не приказывать. Призови ее, как нечто жизненно необходимое. Тоном, мыслями и чувствами покажи, чего хочешь, и стой на своем желании до последнего, иначе поток данной землей силы может оборваться в любой момент.

Та Ина Па кивнула, напряженно вслушиваясь в слова женщины. Она уже играюче управлялась с воздухом, без труда вызывала воду, но это были лишь две тасс-та из доступных шести, а Ина не терпелось овладеть всеми ими. Какой сильной она бы стала! Такой же как брат! Девушка загоралась от этой мысли, а затем вдруг осознавала, что никогда не сможет показать Киру полученные навыки. На Ина накатывала грусть.

«Ты могла бы показать Райту», - очень тихо и неуверенно прошептал внутренний голосок. Неожиданно девушка почувствовала беспокойство. Удивленно вскинув голову, Ина повернулась влево, где стояла Та Саара Па. Женщину что-то тревожило, но она не решалась сказать. С задумчивым выражением лица Кона отвернулась. «Потом спрошу. Сейчас нужно сосредоточиться на деле», - мысленно произнесла Та Ина Па и кивнула самой себе, забыв на мгновение, что Саара слышит ее мысли.

Весь остаток дня ушел у девушки на то, чтобы на поверхности песка появился робкий стебелек, не длиннее указательного пальца. Ина знала о том, как выглядят деревья лишь из осколков воспоминаний, которые показывал ей брат. Как можно быть уверенной в том, что хочешь получить, если не знаешь, что это. Как оно выглядит, какое на ощупь и на запах? Ина расстроилась. Она не желала признать поражение и, осторожно склонившись над ростком, коснулась его кончиком пальца, словно не веря, что тот настоящий. «Уже завтра ты погибнешь под безжалостным солнцем», - с грустью подумала девушка, - «А может тебя убьет ночной холод. К чему создавать жизнь, если я не могу помочь ей продлиться?».

- Это кажется тебе жестоким? – тихо спросила женщина. Ина вздрогнула от неожиданности и повернулась. Саара смотрела с улыбкой и слабой жалостью в глазах.

- Да, - честно призналась Кона и с печальным видом отвернулась. – Этот росток похож на меня. Как мать родила меня для жизни под безжалостным кнутом киборгов и смерти под ним, так и этот росток будет жалить солнечный свет, пока он не иссохнет и не сдастся.

- Мне трудно представить, какого тебе пришлось, - произнесла Саара, подойдя ближе. У женщины был доступ к воспоминанием Ина, но одно дело видеть, и совсем другое – жить так. – Не представляю, как наши предсказатели допустили это…

- Предсказатели?! – подскочив, воскликнула девушка и быстро зажала рот рукой, хотя звук давно разлетелся по округе. Оставалось лишь надеяться, что город достаточно далеко, и ветер не донесет до него неожиданного звука. Та Саара Па кивнула. С полными удивления глазами, девушка влетела по воздушной лестнице на утес и спряталась в глубине пещеры, как делала каждый вечер.

- Многие из нас могли заглядывать в будущее, определяя наилучший выход для народа. Я умерла за сотни лет до нападения киборгов, поэтому ничего не знаю о том, как это было. Не понимаю… - женщина в растерянности развела руки, а затем, неожиданно замерла. – Разве что…нет… да… это бы многое объяснило…

Ее обрывочная речь сбивала Ина с толку. В отличие от женщины, Кона не могла читать ее мысли, поэтому была вынуждена ждать, пока Саара обличит в фразы все, что она поняла. Поджав губы, женщина неуверенно присела на корточки рядом с Ина. Та Саара Па никогда не делала ничего подобного, чем несказанно удивила свою молодую подопечную.

- Видишь ли, - тихо начала женщина. – Мы властны над многими веществами. Мы издревле проникали в суть самой материи, в суть природы различных планет, подстраиваясь под них. Тасс-та, что передаются из поколения в поколение, все равно, что генетический код. Обычно, в одном клане всегда повторяются одни и те же тасс-та. Очень редко бывало, когда у одного клана появлялись способности другого. Однако помимо этого, мы постоянно эволюционируем. Постоянно меняемся. Постоянно подстраиваемся под вселенную с ее многочисленными секретами и загадками. Когда появляется что-то новое. Новая угроза или если есть необходимость изучить нечто, еще неизвестное, то сама наша суть откликается и появляются тасс-та, которых не было прежде. Все новые тасс-та тщательно изучаются. Важна каждая линия, толщина и размер. Со временем, ее владелец учиться ею управлять, и мы узнаем, к чему она привязана.

Ина почувствовала, как ее рука начинает тянуться к лопатке и заставила себя сидеть смирно, вспомнив яростное наставление брата. Нельзя приковывать внимание к той тасс-та. Никогда. Но неужели даже Саара нельзя рассказать?

Тем временем женщина продолжала.

- Есть только одна причина, по которой провидцы могли не увидеть киборгов в будущем. Мы способны взывать ко многому, что составляет органическую природу материи. Мы ужасно работаем с техникой, которую создают люди, однако ее предсказатели видят. Однако нано-роботы это не техника, и не органика. Они легко взаимодействуют с клетками тела человека и легко их заменяют, и все же не являются чем-то живым с точки зрения природы. Есть вероятность что такие как мы их просто… не видят…

Ина нахмурилась.

- Что это значит?

- Помнишь, как ты смотрела на Райта? Чувствовала его сердцебиение, почти видела бег крови по венам? Помнишь что случилось, когда ты посмотрела на его руки? – по спине девушки пробежал ледяной холодок. Она начала понимать, к чему клонит Саара. – Руки, которые всегда в перчатках. Чтобы ты не сбежала, не испугалась. Скорее всего он полукиборг, Ина. Или механоид. Ты видела его руки и в то же время не могла их увидеть.

- Нет! – закричала девушка, закрыла глаза и уши, мотая головой из стороны в сторону. – Нет, нет, нет! Он не киборг! Он не может быть киборгом! Он помогал мне! Кормил меня! Как ты можешь так говорить?! Он мой друг!

Из глаз Ина брызнули слезы. Какая-то внутренняя часть подсказывала девушке, что она давно знала ответ. Что еще в самую первую встречу ей хотелось бежать как можно дальше и не оглядываться. Райт не может быть полукиборгом! Просто не может. Они все злые, отвратительные надзиратели, а он… он не такой! Райт добрый, веселый и заботливый! Он помогал ей, не сообщал киборгам, болтал с ней, совсем не обращая внимания на наручи и ошейник! Как если бы она была обычной девушкой, а не беглой Кона! Нет, это просто невозможно!

Всхлипывая, Ина не заметила, как исчезла женщина. Оборвалась тонкая нить связи, державшая Саара на земле. Девушка разрыдалась еще больше. Той ночью она так и не решилась пойти к Райту. Страх узнать правду пересилил голод и необходимость общения. Та Ина Па лежала на полу пещеры, невидящим взоров уставившись в небо на горизонте. Она пролежала так всю ночь, уснув лишь на предрассвете, когда небо окрасилось осторожными лучами первого солнца.

Проснувшись к обеду, девушка чувствовала себя разбитой и самой несчастной во всеми мире. Та Саара Па не появилась. Ина молилась, просила, взывала, но женщина словно исчезла навсегда. Отчаявшись, до прихода ночи девушка всяко убеждала себя, что необходимо спуститься и все узнать. Спросить у Райта напрямую. Ведь он ее друг. Так ли важно, что он полукиборг? Могут быть хорошие полукиборги? Ина с трудом в это верила. Но Райт точно хороший. Он расскажет. Потому что в итоге, это ведь не важно. Он ее друг и никогда не причинит вреда!

Утвердившись в собственной правоте, в середине ночи девушка спустилась в город. Там было привычно тихо. Ина уже почти дошла до дома парня, когда почувствовала что-то. Замерев, девушка прислушалась. Райт не спал. Она чувствовала его эмоции где-то на кухне и они прибывали в возбужденном состоянии. Это была… злость? Девушка не могла понять. Нахмурившись, она обратилась к соседнему источнику эмоций. Тому, кто находился рядом с парнем и тоже не спал. «Неужели он сдал меня?» - испугалась Ина и тут же одернула себя. Нет. Райт хороший. Он не стал бы этого делать. К тому же, он зол. Скорее всего, этот человек нагрянул среди ночи, а парень разозлился, пытаясь его отогнать, ведь знал, что в любой момент к дому может подойти Ина.

Глубоко вздохнув, девушка бесшумно подошла к двери и, сосредоточившись на том, что за ней, стала прислушиваться. Та Ина Па застыла, отметая все лишние звуки. Шуршание песка, движение многоногих червей. Она прислушивалась к собственному дыханию и, услышав, перевела мысли на собеседников. Наконец, зазвучали голоса:

- Как видишь, - недовольно шипел Райт, - здесь никого нет!

Девушка с облегчением выдохнула. Он защитит ее!

- Я видел, как чертова Кона пробиралась к тебе на задний двор две ночи назад. Не говори, что упустил ее! Ни за что не поверю, что человек с твоей хваткой, позволит добыче просто просочиться сквозь пальцы!

Ина вздрогнула, испугавшись хода мыслей неизвестного. Его злоба была так осязаема, что девушка ощущала ее кожей и лишь неразбериха в собственных чувствах спасала ее от эмоций незнакомца.

- Да какой теперь в этом смысл?! – яростно зашипел Райт. – Я только что узнал, что корабль Черных торговцев взорвался, едва успев отлететь от Крессиды!

Ина почувствовала желчь в горле, но заставляла себя не двигаться и слушать.

- Продай ее киборгам, - тут же предложил мужчина, словно они говорили о какой-то вещи, а не о живой девушке.

- «Продай ее киборгам», - язвительно передразнил Райт. – Как будто киборги заплатят хоть грош за нее! Как «образцовые» граждане, мы должны сдать ее просто за «спасибо». Просто потому, что это наш долг. Только поэтому и стоило ждать Черных торговцев, а теперь и их нет! Какой мне от нее толк?!

Наступило молчание. Ина глотала слезы, заставляя себя не плакать. Ей нельзя было издавать ни звука, потому что единственное убежище в городе оказалось вдруг ловким капканом, готовым в любой момент захлопнуть острые зубы.

Послышался скрип стула и тяжелый вздох.

- Ладно, денег мы не получим…

- Мы? – надменно переспросил Райт. Девушка чувствовала недовольство и гнев мужчины. Очень медленно этот гнев просачивался через ее поры, пока не достиг души, где вызвал целый костер яростной злости.

- Да мы. Мы можем отдать ее киборгам. Они ценят верность, Райт. Может, денег от них и не получить, зато можно улучить свое положение в системе. Ты полукиборг, к тебе уважения больше, чем ко мне. Так воспользуйся этим. Ты как никто другой знаешь, что лживые улыбки могут помочь высоко забраться.

Райт усмехнулся.

- Высоко значит? Упасть не боишься?

- Главное, чтобы всегда было куда падать, - философски заметил мужчина. Его эмоции улеглись, дав место слабому веселью, однако Ина было уже не остановить. Скрипнув подошвами сапог девушка попыталась отойти от двери и вдруг почувствовала вспышку подозрения в душе Райта. Она не видела, как парень повернул голову к двери и сканер в его глазах засек фигуру за стеной. Не видела, как Райт мотнул головой напарнику, чтобы тот приготовился. Ина лишь успела осознать, что сделала ошибку. Злость сменилась ужасом. Бросившись от двери, девушка была готова лететь к пещере, когда застыла, осознавая, что успела рассказать Райту о своем убежище, а значит там больше не безопасно! Та Ина Па метнулась в сторону другого выезда из города как раз в тот момент, когда Райт с напарником вылетели из дома.

Девушка побежала. Она знала, что бегает быстрее любого человека, и все же не могла обогнать пули. Грохот от выстрела разнесся по тихим улицам, как звон колокола. Первая пуля пролетела мимо. Вторая задела правое плечо Ина. Вскрикнув, девушка запнулась, чуть не упав, и сбавила темп. Боль ослепляла. Та Ина Па очень редко били кнутом. Кона старались соблюдать все правила, а потому с ними обращались вполне приемлемо. Так казалось девушке. И вот теперь пуля!

В душе Ина вновь вспыхнула злоба. Девушка не знала, исходит это чувство от нее, или же оно перехвачено от ее преследователей. Та Саара Па объясняла подопечной, как работает эмоциональное восприятие Кона, однако у Ина было слишком мало времени, чтобы научиться управлять собственными эмоциями, не говоря уже об эмоциях окружающих. Еще одна пуля коснулась кожи на голове девушки. В домах стал загораться свет, улица казалась бесконечной.

- Стой, Ина! – послышался из-за спины голос Райта. – Выслушай меня, прошу!

Гнев пересилил. Резко затормозив, девушка обернулась и что было сил закричала:

- Да как ты смеешь?! Как. Ты. Смеешь?!

Та Ина Па воззвала к земле. Не мольбой. Не легкими просьбами. Это был приказ. Это была уверенность в том, что девушке ничего не хотелось создавать. Она желала разрушения. Желала, чтобы весь этот город разлетелся на кусочки! Злость придала Ина смелости. Она чувствовала потоки силы, пронзившие тело, как когда-то в прошлом. Не ее прошлом и все же принадлежащем ей.

Та Ина Па воззвала к ветру. Руку жгло болью, и это не позволяло ей потушить гнев. Мощные потоки спустились с небес, поднимая в воздух пыль, песок и вещи людей, не спрятанные в домах. Вихрем ветер пронесся по городу, сметая все на своем пути. Ина видела огромные глаза Райта, в которых плескался ужас. Она видела, как его напарник бросился вперед, поднимая пистолет. Приняв защитную стойку клана Та, девушка вытянула вперед руку. Время замерло. Ина видела полет пули. Видела, как та рассекала потоки воздуха, сгущавшиеся на ее пути и замедлявшие ход. Нет. Девушка не желала помощи воздуха. Она желала, чтобы каждая мелкая пуля в жалком пистолете жалкого человека, стоявшего перед ней, искорежилась, подобно душе избитого ребенка.

Та Ина Па сжала руку. Пули разорвало прямо в пистолете. Девушка слышала крик, но видела перед собой лишь лицо Райта, на которое брызнула кровь. Парень не двинулся с места. В его глазах горел ужас, но там была и злость. Ненависть. Ненависть к Кона. Ненависть к Ина.

Землетрясение разрушало дома один за другим. Кричали люди, выскакивая из ненадёжных убежищ и тут же попадая в беспощадные вихри урагана. За спиной Райта Та Ина Па увидела блеск металла. С оружием наготове бежали киборги. Их пули не могли достигнуть цели. Они пробивали воздушные слои Ина один за другим и все же падали, не подбираясь к девушке и на два метра.

«Ненавижу!» - мысленно закричала Кона и, в каком-то бессознательном жесте, подняла руки, со всей силы сжав кулаки, представляя, как они сжимаются на шеях киборгов. Как их металлические, уродливые головы отделяются от тел и улетают вместе с ураганом в бескрайнюю пустыню. Это было безумие. Это был ужас. Это была сама смерть в лице Та Ина Па. Райт, увидел, что девушка смотрит куда-то ему за спину и успел повернуться в самый последний момент.

Два обезглавленных киборга рухнули на землю.

*Крессида. Сотроп.*

*11 день после крушения.*

К ночи Мегу добралась до города. Точнее до того, что от него осталось. «Да, Кир», - не без иронии подумала девушка, осматривая мрачные улицы и покошенные дома, - «Не видел ты городов…».

Единственная, главная улица, тянулась через все село. Здания на ней подверглись неведомому катаклизму больше прочих. Люди поворачивались, когда Мегу проходила мимо. То, что они на улицах вблизи комендантского часа могло говорить лишь об отсутствии киборгов на посту. Почему? Девушка мерно дышала, изображая полнейшее безразличие, в то время как мозг судорожно работал. Вот какой-то силуэт отделился от тени дома и направился прямо к незнакомке. Оглядев Мегу внимательным взглядом, молодой парень скрестил руки на груди. Его лицо выражало недовольство.

- Кто ты? – без лишней учтивости, спросил незнакомец.

- Где блок-пост киборгов? – тут же парировала Мегу, стараясь вжиться в роль, которую предстояло играть.

- Там, - парень махнул рукой в каком-то неопределенном направлении. – Вот только киборгов нет.

- Заметила, - прищурившись, бросила девушка, а затем демонстративным жестом подняла руку с часами. – Я ищу вот эту Кона.

Над экраном взвилось изображение сестры Та Кир Па, которое Мегу нашла в данных Черных торговцев. Парень вздрогнул и, неожиданно, положил ладонь поверх экрана, прекращая передачу изображения. Нахмурившись, девушка сделала шаг назад и отключила часы. Незнакомец явно не хотел, чтобы кто-то помимо него видел изображение. А еще он точно знал Ина.

- Это она устроила? – тихо спросила Мегу, кивнув в сторону рухнувших домов. После всего, что при девушке делал Та Кир Па, ей стоило бы уже перестать удивляться. И все же… Ина чуть не уничтожила целый город. Почему?

- Зачем она тебе? – не скрывая подозрительности, спросил парень.

- Я из Черных торговцев, - махнув рукой с часами перед лицом незнакомца, спокойно солгала Мегу.

- Их больше нет.

- Корабля нет. Черные торговцы остались. Мы будем всегда. Корабль можно заменить.

Пока Мегу произносила свою, заранее заготовленную, маленькую речь, в глазах парня рождалась надежда. Ей не нравились эти слова, потому что они вполне могли оказаться правдой. Черные торговцы не просто люди, собранные на одном корабле. Это целая сеть. Их много, по всем планетам, по всем городам. Не сложно собрать новую команду, найти новый корабль, пусть и не такой мощный, как Черный Король. «В конце концов», - мрачно усмехнулась Мегу, - «Если они вернуться, на мой спектакль здесь точно никто не обратит внимания».

- Я хотел продать ее вам, - наконец признался парень и опустил руки. Только теперь девушка заметила блеск металла на кистях. – Два дня назад она узнала и сбежала, а по дороге сделала все это…

- А что с киборгами? – тут же перебила незнакомца Мегу.

- Мертвы. Оба. Она смотрела на них, а потом их головы вдруг отлетели от тел, - парень поежился. – Я много лет передаю Кона Черным торговцем и никогда такого не видел. Сможешь ее найти?

Девушка притворилась, что раздумывает. Она одновременно злилась и была в ужасе. Если Кона способны на такое, то как они оказались рабами? Одно дело – власть над природой и эмоциями людей. Та Кир Па сказал, что у киборгов нет эмоциями, поэтому ими Кона управлять не могут. Зачем управлять? Зачем, когда можно просто убить их?! Мегу намеревалась как следует побеседовать с мужчиной и выбить наконец из него все секреты!

- Да, - наконец ответила девушка, почти забыв, что у нее спросили.

- Возьми меня с собой, - неожиданно попросил парень. Мегу нахмурилась.

- С чего вдруг?

- Я видел ее! Знаю на что она способна! Я способен отличить одного Кона от другого, чего многие не могут! Я обязан быть там!

- Хочешь денег?

- А кто не хочет?

Мегу мрачно усмехнулась. Вот она. Продажная система кибер-империи во всем своем великолепии. Неожиданно в голову девушки влетела забавная мысль.

- Что ж, пошли, моя машина недалеко от города. Надеюсь ты в курсе в каком направлении направилась Кона.

- Конечно, - довольно улыбнулся парень, а затем, спохватившись, добавил: - Меня зовут Райт.

- Мегу, - бросила через плечо девушка и направилась к выходу из деревни. Внезапный попутчик засеменил рядом, стараясь подстроиться под размашистый шаг Мегу. Сжимая рукой печать, девушка пыталась передать Та Кир Па предупреждение. Он должен сидеть в машине на водительском месте, но Мегу знала, как мужчина ненавидит автомобиль. Если Райт заметит его, то запросто может попытаться удрать, а Мегу хотелось вдоволь насладиться зрелищем лица Та Кир Па, когда тот увидит перед собой парня, желавшего продать его сестру. Какая-то жестокая часть девушки мечтала преподать Кона урок. Показать ему, что месть не зло, что ей может быть подвластен любой.

Мегу показалось странным, что Райт ни разу не спросил: почему она оставила машину в пустыне. Может, парень не хотел казаться навязчивым и болтливым, но у самой девушки такое поведение вызвало бы как минимум подозрения. Та Кир Па сидел внутри и Мегу не сдержала вздоха облегчения. К счастью, Райт принял это за усталость.

Парень забрался на заднее сидение. Мегу села спереди.

- У нас попутчик. Райт, это Киран – мой друг, - бодро произнесла девушка, предупреждающе взглянув на та Кир Па. Тот чуть повернул голову и кивнул. Платок скрыл волосы и лицо Кона, так что незадачливый парень даже не понял, что угодил в ловушку.

- Так куда она направилась? – развернувшись на сидении, чтобы видеть и лицо Та Кир Па и Райта, с улыбкой спросила Мегу, предвкушая настоящий спектакль. Мужчина чувствовал ее, немного злое возбуждение, но не мог его понять.

- В сторону Лота. Это один из самых больших городов на Крессиде, - быстро заговорил Райт. Они летели, но так легко и незаметно, что можно было подумать, автомобиль стоит на месте. Осматриваясь, парень все больше хмурился.

- Это ведь машина киборгов? Для перевозки преступников, - неуверенно пробормотал Райт. Мегу с готовностью кивнула.

- Когда взорвался корабль, я летела к Крессиде с заданием найти Та Ина Па. Взрывная волна сильно пошатнула шаттл и сгорели системы координации. Я упала где-то в пустыне, добралась до ближайшего города и попросила машину в блок-посте киборгов. В конце концов, у Черных торговцев свои преимущества.

Та Кир Па напрягся. Мегу видела, как натянулась рубашка на его плечах.

- Лучше расскажи про ту Кона, - с довольной улыбкой, продолжала девушка. – Ты сказал, что собирался продать ее нам, когда представится возможность. С чего ты решил, что это будет так просто?

Теперь пальцы Та Кир Па вцепились в руль. Его лицо оставалась бесстрастным, но Мегу не нужно было быть Кона, чтобы понимать, что твориться в его душе. И ей не нужны были силы, чтобы чувствовать самодовольство в голосе Райта.

- Я уже много лет продаю беглецов Черным торговцем. К сожалению, Кона редко сбегают, зато вы за них отлично платите. Те, кто бегут, всегда напуганы, озлоблены на мир. Я дал Ина еду, когда она пробралась в деревню. Оставлял ей ужин каждый вечер рядом с дверью, а сам старался не показываться. Модуль позволяет мне блокировать некоторые эмоции, поэтому Кона не могут почувствовать ложь. В конце концов они проникаются доверием, а остальное не сложно.

- И Та Ина Па доверилась тебе? – продолжала давить Мегу, чувствуя, что еще немного и Та Кир Па будет готов разорвать Райта на части.

- Да, - парень скривился, - она спокойно приходила ко мне в дом ужинать. Болтала со мной, смущалась, как обычная девчонка, и не переставала восхищаться своим братцем. Я видел, как его забирали. Такой же Кона, как и все. Но нет, она возводила его в ранг Бога. Управиться с ней оказалось очень просто.

Машина резко затормозила. Райт от неожиданности полетел вперед и впечатал лицом в оградительную сетку. Мегу расширила глаза от удивления. То, с какой скоростью Та Кир Па вылетел из машины и распахнул дверь заднего сидения, шокировало даже ее. Райт закричал, увидев перед собой полные праведного гнева глаза мужчины. Глаза Кона. Платок больше не скрывал лица Та Кир Па, исказившегося от злости.

- Стой! – успел вскрикнуть Райт, прежде, чем мужчина вытащил его на песок. Мегу выскочила из машины и оббежала ее как раз к тому моменту, как Кона склонился над парнем. Испуганный и удивленный взгляд Райта метнулся к девушке, словно ища помощи. Мегу же смотрела на Та Кир Па. Он занес кулак. Он хотел ударить. Казалось, сам воздух вокруг искриться от гнева. «Нет, не воздух», - подумала Мегу, заметив, как летает вокруг них песок, управляемый злостью Кона.

И тут девушка заговорила.

- Месть это неправильно, - тихо произнесла Мегу слова, которые когда-то сама услышала от мужчины. Та Кир Па вздрогнул, как от удара, но руку не опустил. Тогда девушка продолжила: - Круг за кругом, боль за болью. Это не принесет тебе удовлетворения. Только больше страданий.

Рука Кона опустилась. Мегу испытывала некоторое извращенное удовольствие, наблюдая, как мучается Та Кир Па, не способный опровергнуть собственные слова и не способный ничему сделать Райту.

- Это не месть, - едва слышно выдавил мужчина.

- Неужели?

Брови Мегу взлетели вверх. Скрестив руки на груди, она широко поставила ноги в позе победителя.

- Ты был готов убить его секунду назад, - заявила девушка, не замечая, как перекосило Та Кир Па. – Одна только мысль, что парень хотел продать Ина, и ты готов его растерзать. Что бы ты почувствовал, если бы он убил ее? Не тебе судить меня, Кир.

- Та Кир Па, - едва слышно прошептал мужчина.

- Что?

Мегу сделала шаг вперед и тут же отшатнулась, когда Кона резко повернулся к ней.

- Мое имя Та Кир Па!

- Мы говорим о расправе, а ты об имени волнуешься?! – мгновенно вспыхнула девушка, раскидывая руки в стороны. Платок соскользнул с головы и приземлился на плечи, но Мегу не заметила.

- Да! – не менее яростно ответил Кона. – Ты настолько мелочна, что притащила этого парня в пустыню, на растерзание мне, брату девушки, которую он хотел продать, просто ради того, чтобы доказать свою точку зрения?! Просто ради того, чтобы потешить свое самолюбие?! Да, я хочу его убить, но в отличие от тебя, я хотя бы понимаю, что это неправильно. Я понимаю, что это ничего не решит и ничего не изменит. А еще я понимаю, что намерение не есть действие. Он не выполнил то, что планировал, а значит может считаться невиновным!

- Невиновным?! – Мегу сделала гневный шаг вперед, не понимая, почему вдруг взялась защищать Ина. – Он играл с чувствами твоей сестры ради собственной выгоды! Из-за таких как он, все беглые Кона умирают в руках киборгов! Ты действительно думаешь, что поможешь своему народу, оставив его в живых?!

Та Кир Па отшатнулся. Маска спокойствия разбилась.

Взгляд Райта метался от Мегу к Кона, и, быстро поняв с кем у него больше шансов, парень подполз к мужчине, на ходу складывая руки в молитвенном жесте.

- Я не сделал Ина ничего плохого, честно… - Райт неуверенно умолк, заметив, что Та Кир Па не обращает на него внимания. Янтарные глаза мужчины с вызовом встречали стальной взгляд Мегу. Им было уже не до парня.

- Я не такой, как ты, - прошептал Кона, не скрывая боли в голосе. – Я не убийца.

- Я тоже!

Мегу уже пожалела, что затеяла все это. Ей было неприятно видеть страдание на лице Та Кир Па. Неприятно осознавать, что он, как и все прочие, считает ее злом просто за ее природу. Всю жизнь ее ненавидели. Те кто на стороне киборгов, за то что преступница, те кто против них – за то, что полукиборг. Боль Мегу коснулась Та Кир Па. Девушка отвернулась первой.

- Поехали в Лот. Ина либо уже там, либо где-то в пустыне. Чем скорее мы ее найдем, тем быстрее все закончится, - буркнула девушка и направилась к водительскому сидению. Боли от сгоревшей кожи она уже почти не чувствовала…

*Крессида. Лот.*

*12 день после крушения. Вечер.*

Сутки они потратили на поиски Ина, но пустыня насмешливо встречала гостей ветром и песком, отказывая в дружелюбии. К вечеру следующего дня машина достигла окрестностей Лота. Райта путники отпустили, и больше не возвращались к тому разговору. Мегу собиралась пойти в город, Та Кир Па должен был остаться у автомобиля. Кона мрачно стоял рядом с девушкой, когда она, открыв какой-то люк в боку машины, начала копаться в проводах. Наконец, с победным восклицанием Мегу достала продолговатый, прямоугольный предмет.

- Что это? – не скрывая раздражения спросил мужчина. Поиски Ина затянулись и он становился все более нервным.

Мегу самодовольно усмехнулась.

- Это мой путь в подпольный мир Лота. Маяк. Если бы мы влетели на машине в город, то киборги тут же обнаружили бы ее местоположение, нас бы нашли. К сожалению, без него автомобиль не тронется с места. Мне нужно, чтобы ты остался здесь и посторожил его. К тому же, твой внешний вид привлекает слишком много внимания. Я договорюсь, продам машину, на вырученные деньги мы будем жить в Лоте пока не найдем твою драгоценную сестру.

Идея не нравилась Та Кир Па, но придумать более действенную он не мог.

Мегу потребовалось несколько часов, чтобы дойти до Лота. К счастью, второе солнце скрылось за горизонтом, и девушка радостно вдыхала прохладный воздух. В отличие от всех прочих встречавшихся им деревень, Лот действительно был городом. Огромным городом, жизнь в котором кипела и днем и ночью. Мегу прошлась по барам, стараясь выбирать самые бедные и грязные районы. Она слушала, наблюдала, но не находила того, что могло бы указать на незаконную деятельность.

Девушка прибывала почти в отчаянии, когда за ее столик неожиданно сел мужчина. Мегу приготовилась к пьяной речи, которая вполне может закончиться дракой, однако незнакомец выглядел трезвым. Его внимательный взгляд впился в лицо девушки, и было что-то знакомое в этом взгляде. Так же на нее смотрел Зак в первый день на Котле…

По позвоночнику Мегу пробежала дрожь. Неужели?

- Он всегда все делает на отлично, да? – с кривой улыбкой пробормотал мужчина, обращаясь как будто к самом себе. – Всегда создает только прекрасное…

- Простите? – Мегу нахмурилась и наклонилась вперед, чтобы расслышать слова незнакомца в шуме помещения.

- Джосайя, - негромко брякнул собеседник. – Он даже не старался, а ты вышла прекрасой…

Мегу застыла. Да, этот человек определенно знает, кто она, и судя по его словам, хорошо знает Фергинса. Вот только как он к нему относится?

- Галид, - представился тем временем мужчина и протянул руку через стол. Девушка неуверенно пожала ее, все еще оставаясь напряженной. – Ты меня, конечно, не помнишь.

Его улыбка стала грустной, а Мегу невольно нахмурилась.

- Я вас никогда не встречала.

- В некотором роде… тогда ты еще не в состоянии была сознательно воспринимать окружающий мир. Хотя модуль мог сохранить изображение, но тут Джосайя постарался, не иначе.

Мегу поджала губы, заерзав на стуле.

- Значит… вы знали отца?

- Знал, знаю… Тебе нужна помощь? Я слышал о Черных торговцах. Расскажешь, как выбралась?

- Откуда вы знаете о них?

Галид растянул губы в улыбке.

- Я знаю все, что происходит на Крессиде и в ее окрестностях. Передать весть отцу? Он, наверное, переживает.

- ему Это полезно, - мрачно произнесла Мегу. – Да, мне нужна помощь.

- Я к вашим услугам, мисс Фергинс, - тихо произнес Галид, раскидывая руки в стороны. – Весь подпольный мир Крессиды к вашим услугам.

*Космическое пространство. Котел.*

*На следующий день после сделки с Имуги.*

Сира нетерпеливо болтала ногой в воздухе, сидя на одной из коек в медицинском кабинете. Напряжение в воздухе было почти осязаемым. Хмурый Люк сидел рядом, молчаливо уткнувшись в пол перед собой. Зак молчал, проклиная про себя Эвана за возникшую у него привычку превращать кабинет в зал собраний.

Всего несколько минут назад по внутреннем каналу Эван передал Люку сообщение, что хочет поговорить наедине. Тот как раз направлялся к доку, чтобы узнать, есть ли на корабле все необходимые препараты. Рядом шла Сира, мгновенно насторожившаяся и прервавшая все попытки Люка отправить ее в каюту. Каким-то внутренним чувством девушка понимала: разговор пойдет про Мегу. И вот они застыли в терпеливом ожидании, испытывая собственные нервы.

Наконец, дверь открылась и в кабинет влетел Эван. Не запыхавшийся, но как-то помятый, парень решительно закрыл за собой дверь и, не теряя времени, обратился к Люку, словно не заметив двух других людей:

- Отправь меня на Крессиду, - заявил Эван, заставив всех троих замереть с округлившимися от удивления глазами.

- Для чего? – нахмурившись, спокойно поинтересовался Люк. Он, конечно, все понимал, но до последнего надеялся, что у друга найдется более адекватная и полезная их делу причина, чем поиски, скорее всего мертвой, девушки-полукиборга.

- Для чего угодно. Завербовать кого-нибудь, что-нибудь продать или купить. Проверить все ли колодцы на планете наполнены водой, пособирать песка в пустыне. Придумай что угодно, но отправь меня на Крессиду. Ты правая рука Дрока, он послушает тебя.

Речь Эвана рассеяла любые сомнения. Зак недовольно поджал губы, скрестив руки на груди и всем своим видом показывая, как ему не нравится план парня. С глубоким вздохом Люк опустил голову. Его руки, упершись локтями в колени, сложились в молитвенном жесте, а пальцы прижались к переносице. Казалось, парень собирается с силами, надеясь втолковать другу, как бессмысленна его затея.

- Черт, Эван, ты же прекрасно понимаешь, как тупо будут звучать любые отговорки! Крессида полностью подконтрольная киборгами планета. Они в каждом городе, в каждой деревне, там тысячи полукиборгов, а наши лица известны. Это слишком опасно. Ты готов рискнуть жизнью ради бесполезного дела! Черный Король взорвался. Разлетелся на тысячу кусочков, а все, что не сгорело в космосе, сгорело в атмосфере планеты. На Крессиду приземлились мелкие, обугленные куски, и человеку среди них было бы не выжить!

- Ты не можешь знать наверняка! – горячо возразил Эван, раскинув руки в стороны. Зак демонстративно кашлянул в кулак, пытаясь привлечь внимание, но друзьям было не до него. – Она, черт возьми, дочь Джосайи Фергинса. Самого гениального человека в этом проклятом кластере! Я ни за что не поверю, что дочь Фергинса не смогла бы сбежать. Я не удивлюсь даже, если это она устроила взрыв, чтобы замести следы, а сама тем временем приземлилась где-нибудь в пустыне, нашла связных отца и, возможно, уже на пути к нему или к дому!

Зак прикусил губу. «Она даже не знала, что Джосайя жив, когда попала на Котел!» - хотелось объявить ему, но мужчина сомневался. Не в словах Мегу, она говорила правду. Ту правду, которой верила. Вот только Зак знал Джосайю. Знал, что тот не мог оставить дочь одному из старых друзей и просто улететь. У самодовольного ублюдка был кодекс чести, хоть и порядком потрепавшийся за годы. Чем больше Мегу рассказывала про доктора Росса, под надзором которого выросла, тем больше Зак убеждался, что доктор Росс и есть Джосайя. Это был отличный ход, хотя док не мог понять, почему Фергинс не рассказал о себе дочери. Но если все правильно, то Джосайя Фергис скрывается на Сарксе392, а это то, чего Зак предпочел бы не знать. Подобная информация всегда слишком опасна, особенно когда находишься на корабле, который в любой момент могут захватить киборги.

- Я тоже пойду, - неожиданно раздался женский голос. Все головы быстро повернулись в сторону Сиры, с мрачным выражением лица впивавшейся в глаза Эвана. Когда-то ее до дрожи пугал его холодный, равнодушный взгляд. С тех пор девушка научилась различать слабые эмоции холдонца. Он относился к Мегу так же, как Сира. Так же волновался за нее и сожалел о случившемся. Девушка не могла позволить Эвану лететь на Крессиду одному. Ей нужно быть там! Нужно знать первой и знать точно! Планета может и небольшая, но у них будет не так много времени.

Сморщившись, словно от боли, Люк снова уткнулся переносицей в пальцы. Не то, чтобы ему не хотелось, чтобы Мегу была жива. Преодолев первую злость от предательства и проанализировав все, что произошло, а так же наблюдая за Эваном и Сирой, Люк пришел к выводу, что Мегу сделала многое для Котла. Она не была шпионом киборгов, просто не могла им быть. Она спасала жизни пиратов раз за разом, безвозмездно рискуя собой. Несмотря на модуль в ней не было того зла, которое приписывается киборгам. Металлу. Вера пиратов строится на том, что все киборги зло. Все полукиборги. Все кто им помогает. Но Люк просто не мог принять такую веру. Не мог ненавидеть Мегу после всего, что она сделала.

- Хорошо, - наконец выдавил Люк. Эван возликовал, рот Сиры растянулся в улыбке. Только Зак продолжал оставаться мрачным, ожидая того, что последует дальше. И не зря. Подняв голову, парень продолжил: - полетим втроем.

- Что?! – одновременно воскликнули Сира и Эван. Девушка подскочила на месте, встав рядом с Люком. Эван подался вперед. Зак еще сильнее поджал губы.

- Дрок не отпустит своих лучших людей на планету, напичканную киборгами, - мрачно объявил мужчина, разглядывая троицу перед собой. Их настолько захватила идея по поиску Мегу, что мысли о капитане совершенно вылетели из обсуждения.

- Я что-нибудь придумаю, - нахмурившись, задумчиво пробормотал Люк и, не ожидая реакции собеседников, тут же покинул кабинет. Эван с Сирой удивленно переглянулись. Зак тяжело вздохнул. Мужчине эта идея казалась бесполезной по другой причине: риск и сложный путь. Фергис определенно знает больше всех о том, жива ли сейчас Мегу и где находится. Но с ним Котлу не связаться после произошедшего. Однако теперь у пиратов была связь с Имуги, а тот определенно темнит, описывая отношения с Джосайей, особенно после рассказал Сиры, о том, кто на самом деле их таинственный поставщик оружия. «А раз Том, как и Мегу всю жизнь прожил на Сарксе392, никуда не улетая и редко покидая Яму, то встретиться с Фергинсом он мог только там, что еще раз подтверждает мою теорию насчет доктора Росса», - быстро размышлял Зак, уставившись в пространство перед собой. – «Фергис тот еще урод, но едва ли он мог насолить двадцати четырех летнему мальчишке так, чтобы тот, став вдруг знатоком в оружии, бросился с ним конкурировать. К тому же откуда у Тома корабль? Откуда само оружие? Откуда связи? Сира говорила он механик, самый обычный парень. Однако Имуги не казался обычным. К тому же, как бы он узнал о заказе, да еще и в такой короткий срок? Только Джосайя умеет передвигаться между планетами, как призрак, у которого в заднем кармане спрятан телепорт. И все это ведет к одному: Имуги работает на Джосайю Фергинса, создав видимость соперничества для расширения клиентуры. Все ненавистники Фергинса потекут в руки Имуги, а через него, сами того не подозревая, в руки Джосайи. Это похоже на старого хитреца…». Зак мрачно усмехнулся.

- О чем думаешь, док? – ворвался в его мысли голос Эвана. Сира с любопытством рассматривала мужчину, мысленно решая, какое оружие стоит взять с собой. Конечно, для этого придется узнать, что за причину придумает Люк, а затем подобрать все так, чтобы не привлекать излишнего внимания, однако минимальный список Сира уже составила.

- Об Имуги, - честно признался Зак. Сира вздрогнула, забыв об оружии. Новое имя Тома застыло в тишине кабинета. Эван неожиданно прищурился.

- А ведь ты так же усмехнулся, когда увидел его в первый раз. Почему?

Мужчина на мгновение свел брови, пытаясь вспомнить прошлый день. Наконец он понял и даже рассмеялся. «А вот и еще одна причина думать, что Том напарник Фергинса», - невольно подумал Зак, но вслух сказал другое:

- Дело в имени. Имуги. Это из мифов… по-настоящему древних мифов. Имуги это змей, который может стать драконом. Мне показалось это забавным. Так самоуверенно выбрать имя. С одной стороны оно говорит о том, что парень представляет собой нечто большее, чем мы о нем думаем. Что он дракон, а не змей. С другой стороны, это можно трактовать, как рост. В том смысле, что сейчас Имуги никому неизвестный продавец оружия, однако он будет расти и в итоге превратится в дракона, который превзойдет Фергинса.

- Думаете это возможно? – с расширенными от удивления глазами, пробормотала Сира. Зак бросил на нее задумчивый взгляд. Девушка, знакомая с Томом, конечно, могла сомневаться в его потенциале. Для Сиры парень всегда был незаметным, бесхарактерным, далеко не гениальным. Однако док знал Фергинса, и одной из неизменных способностей мужчины, было умение контролировать людей. «Я думаю, это именно то, что планирует Джосайя», - подумал Зак, вслух не проронив ни слова. Очередной запутанный, изощренный план, для увеличения дохода. – «Может парень оказался лучшим учеником, чем я в свое время?» - с немного грустной усмешкой, подумал док. – «Достаточно хорошим, чтобы Джосайя решился превратить его в следующего Фергинса. К тому же, судя по словам Сиры, Том влюблен в Мегу, а значит он будет защищать ее, как защищал Джосайя. Отличный план, старый друг…»

Тем временем Люк стоял перед капитаном, излагая ему, в самой красноречивой форме, почему необходимо послать маленькую оперативную группу на Крессиду. Медлить парню не хотелось, к тому же Котел все больше отдалялся от возможного курса на планету. Быстро продумав речь, Люк широким шагом направился к мостику.

- Сира, как профессионал оружейного дела, пойдет со мной. Я должен лично убедиться, что все будет сделано правильно. Так же я хочу взять Эвана. На Крессиде, как известно, есть киборги, и никто не справится с ними лучше, чем он, - уверенно произнес Люк и вытянулся по струнке, ожидая ответа. Из-за спины слышались пошловатые смешки о том, что правая рука капитана решил устроить себе романтическую поездку, однако хмурый взгляд Дрока мгновенно прекратил все пересуды.

- Даю вам не больше месяца, - басом выдал капитан, и Люк тут же выдохнул от облегчения. – Берите один из шаттлов и постарайтесь вернуться быстрее. Мы будем держаться этого курса, догоните, как справитесь.

Парень заставил себя не улыбаться и, серьезно кивнув, направился к выходу. Увлеченный построением плана, Люк не заметил внимательного, подозрительного взгляда Бако, преследовавшего его до самой двери. Уйдя пораньше с обеда, мужчина отправился на поиски первого помощника, однако вместо этого столкнулся с Эваном.

- Возьмите меня с собой, - сходу заговорил Бако, схватив холдонца за руку. Эван хмуро посмотрел на хватку, затем на собеседника и промолчал. – Послушай, я знаю, что вы не оружейную сделку едете заключать. Все ведь из-за Мегу? Я хочу помочь!

- Почему?

Тут мужчина смутился. Даже отпустил руку Эвана и сделал шаг назад.

- Ну… - он неопределенно махнул рукой, завел ее за голову и почесал шею. – Она ведь отличая девчонка. Когда киборги напали, мы сражались все вместе. То что мы сделали… было неправильно. Мне хочется верить, что Мегу не погибла на том корабле, ведь она спала как-то мою жизнь. Да и твою, и Пола. И сама при этом пострадала, но никогда не жаловалась!

- А что ты думаешь о том, что она полукиборг? – едва слышно спросил Эван, осознавая вдруг, как сильно изменила Мегу команду Котла.

Бако скривился, и скрестил руки на груди.

- Какое вообще имеет значение есть у нее железка в голове или нет? Это не меняет того факта, что девчонка сделала для нас куда больше, чем мы заслуживаем. И не отменяет нашей неблагодарности. К тому же, она Фергинс. Она, можно сказать, с младенчества воюет с киборгами! Как и мы. Так что нет никакой разницы!

- Ты не прав, - горько усмехнувшись, пробормотал Эван. – Мы никогда по-настоящему не воевали. – Бако нахмурился но промолчал. Глубоко вздохнув, парень кивнул: – ладно. Я поговорю с Люком. – Но оба знали, что это лишь формальность.