*Саркс392. Яма.*

*3114-171. 17:08.*

Том уверенно проскользнул сквозь толпу у арены так, словно ее и не было. Впервые в жизни парень не желал быть замеченным знакомыми – ему не хотелось тратить на них время. Доктор Росс, наконец, выделил Тому выходной, и парень стремился разобраться с накопившимися за прошедшее время вопросами. Вот он добрался до лестницы, пробежался до четвертого этажа и в полумраке легко отыскал нужный столик. Всего несколько лет назад здесь обустроили небольшой бар – он не был сильно популярным, ведь все интересное происходит внизу, но являлся весьма полезным для тех, кто хотел встретиться и поговорить в относительном спокойствии.

Том мгновенно заметил невысокого парня в темной куртке, из-под которой проглядывала зеленая водолазка. Хонгки сидел за ноутбуком и что-то увлеченно печатал. Казалось, он не заметил, как Том приземлился на стул напротив. И все же почти сразу из-за монитора раздалось:

- Через минуту.

Том терпеливо ждал. Гул толпы доносился сюда слабым шумом. В воздухе витал запах какого-то незнакомого Тому табака. Парень посмотрел на руку и понял, что забыл часы – оставил дома или, может быть, в клинике Росса, в один из тех прошедших дней, что слились в одну бесконечную череду.

Хонгки поднял голову и впился серьезными карими глазами в лицо незваного гостя. Он узнал друга, потому без лишних слов и приветствий приступил к делу:

- Кто или что?

Том склонился ближе к монитору.

- Джосайя Фергинс, - осторожно произнес парень, не повышая голоса. Краем глаза Том наблюдал за единственными, кроме них, посетителями бара, однако те были увлечены собственной беседой.

Хонгки скривился.

- Серьезно? Сеть полна информации о Фергинсе. О нем есть даже в Кибер-сети, не то что в наших!

- Вот именно. Мне нужна полная и как можно более правдоподобная картина, и я не знаю никого, кто лучше тебя сможет извлечь каплю правды из многочисленных слухов.

Хонгки задумчиво провел рукой по подбородку.

- Ладно, сделаю.

И опустил глаза на клавиатуру. Несколько секунд прошло в тишине, прежде, чем парень заметил, что Том никуда не спешит.

- Еще что-то?

- Мэгги Фергинс, - так же тихо произнес Том. Лицо друга стало недовольным. Он не мог спрашивать: «зачем» - таковым было собственное правило работы Хонгки, за что его очень любили клиенты. Кроме случаев, когда «зачем» было крайне необходимо для поиска информации. Однако Хонгки с Томом дружили с самого детства, а у Тома было не так много причин узнать как можно больше про Фергинса – он либо собирался наняться на работу, либо оценить поле для конкуренции, что равносильно самоубийству в случае с Джосаей Фергинсом. Оба варианта очень не нравились Хонгки.

- Ты засовываешь голову в петлю, - указав пальцем на упомянутую голову, заметил Хонгки. И больше не сказал ни слова. Том не изменился в лице, хотя ему очень хотелось улыбнуться. Вместо этого парень встал и тихо покинул собеседника. В его сознании билась настойчивая мысль о необходимости срочно найти часы.

Не меньше часа Том переворачивал все в своей квартире, пытаясь обнаружить пропажу. Наконец парню пришлось признать, что часы он оставил в клинике Росса, куда в выходной день не хотелось возвращаться даже под дулом пистолета. И все же Том не мог избавиться от назойливой необходимости надеть часы на руку. Она сверлила ему мозг, не позволяя думать ни о чем другом. «Часы, только часы, надевай и проваливай» - повторял про себя парень и передвигал ногами в сторону клиники.

Сто пятьдесят семь дней.(проверить) Ровно столько Том насчитал с момента, как принял предложение доктора Росса. С момента, как его жизнь превратилась в ад. Конечно, Том всегда знал, что Росс требователен, однако раньше эта черта его характера не распространялась на парня, и он не догадывался о бурях, которые переживала в детстве Мегу. Теперь Том лучше понимал, какой была ее жизнь под бдительным оком доктора и, возможно, причины, по которым девушка так холодно и пренебрежительно относилась к опекуну. По крайней мере, сам Том уже несколько раз готов был бросить все. Он мало спал, пил кофе больше, чем когда-либо в жизни и постоянно закладывал в голову все новую и новую информацию. Под глазами парня залегли круги, 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 Рос, пожалуй, был доволен больше.

Среди всех знаний, что получал Том, боком для него встал вопрос этики. В конце концов, несмотря на то, что парень родился и вырос в Яме, он был законопослушным гражданином, который пытался честным трудом заработать на жизнь. Ставки на арене Том в расчет не брал – это была настолько естественная часть жизнь любого жителя Ямы, что о ней совсем переставали думать, как о чем-то незаконном. Одно дело заработать немного денег на краю Кибер-Империи, не привлекая совершенно никакого внимания, и совсем другое – направится ближе к ее центру, продавая оружие противникам киборгов. Том был одновременно напуган и заинтригован. Он так увлекся собственными мыслями, что не заметил бежавшей навстречу девушки. Она врезалась в него, вскрикнула и упала на асфальт. Том очнулся. Незнакомка стояла на коленях и как-то странно держала одной рукой другую. Тут он заметил, что в лужу под ногами девушки капает кровь.

- Извините, - забормотал Том и помог незнакомке встать. – Все в порядке?

Девушка мотнула головой, и ее волосы разлетелись по спине. Маленький краб на макушке не позволял им лезть в лицо незнакомки. Ее волосы были необычного, светлого оттенка и тут же привлекли внимание Тома. В Яме, да и вообще на Сарксе, практически не было блондинов. Даже, если ее волосы были покрашены, Том не мог отвести от них глаз. Затем незнакомка подняла вверх лицо, и у парня перехватило дыхание. У нее были восхитительные, светло-карие, почти янтарные глаза и ровные черты лица. Девушка больше походила на прекрасную куклу, чем живого человека. И все же, она была живой – через пальцы, сжимавшие левую руку продолжала стекать кровь, по щекам девушки текли слезы.

- Кажется я сломала руку. Не сейчас, в смысле, не из-за вас, - она говорила быстро и очень тихо. Что-то дернулось внутри Тома. Какое-то подозрение, но его восхищение затмило все другие чувства.

- Мне сказали, тут недалеко есть врач.

Она смотрела на него с надеждой и ожиданием и Тому ничего не оставалось, кроме как проводить ее. Ближайшей клиникой была клиника доктора Росса. Стоило парню это осознать, как его передернуло. Да, он только что шел туда за часами, но эта была бравада. Том знал, что дойдет до клиники, постоит у двери и сбежит, прежде, чем его заметят. Парень чувствовал себя последним негодяем, из-за того, что заставлял страдающую от боли девушку пройти дальше, чем можно было бы, однако возвращаться к доктору Россу для него было подобно смерти.

- Доктор Карвелл, - имя сорвалось с языка Тома прежде, чем он успел толком все обдумать. Благо, доктор Карвелл жил не так уж далеко. – Я отведу тебя.

- Правда? – заплаканные глаза девушки засияли, как янтарь, через который проходит яркий свет. – Спасибо. Скажите, а это хороший доктор?

- Лучший в Яме, - невозмутимо ответил Том и практически не почувствовал вины. Парень шел рядом с незнакомкой и чувствовал, как его охватывает любопытство. Он точно никогда не встречал ее прежде, однако в Яме много людей. Настоящий ли цвет ее волос? Или глаз? Если она не из Ямы, то откуда? Что здесь делает? Как сломала руку? Множество вопросов один за другим вертелись в голове Тома, и он решил начать с самого простого:

- Я Том, а тебя как зовут?

- Мила, - взмахнув длинными ресницами выдохнула девушка. Ее голос казался Тому прекрасной музыкой – он практически не видел дороги, не замечал падающих с неба редких капель воды.

- Что случилось с твоей рукой? – Том постарался, чтобы его голос звучал с участием и заботой и диалог не выглядел словно допрос. У него возникло странное желание беречь и лелеять это прекрасное создание, больше походившее на видение. В темноте Ямы таинственная Мила сияла первозданным светом. Он помнил где-то на задворках сознания, что девушка обращалась в нему на «вы», но сам почему-то не мог заставить себя говорить так же. Может, она сильно моложе? Или он выглядит старше? Почему-то эта мысль не понравилась Тому.

- Это такая глупая история, - неловко пробормотала Мила. – Я ехала в Пошис, к родственникам. Я никогда не была в этой части планеты, я живу в Орёго, это в другом конце страны. Я ехала несколько дней и знала, что Пошис где-то недалеко. За окном лил дождь и все было таким серым, я уснула, а проснулась уже на станции. Я поняла, что пропустила объявление, увидела только слово «Пошис» в бегущей строке над дверью каюты, и тут же пустилась бежать. Только вылетела из поезда, как он захлопнул двери и двинулся дальше. Я спустилась и только тогда узнала, что нахожусь в Яме, видимо в бегущей строке указывалась следующая станция. Пришлось купить билет на другой поезд, благо тут недалеко и обычные поезда ходят чаще, чем дальние. Отправление только вечером, поэтому я оставила чемоданы на станции в камере хранения, а сама решила прогуляться по городу. Я слышала про Яму, но всегда представляла себе… ну… город в кратере, грязные улицы и… - девушка вдруг замолчала и бросила быстрый взгляд на зачарованного собеседника. Видимо, она боялась, что оскорбила его своим неосторожным замечанием, но Том ничего не заметил. Вздохнув, Мила продолжила:

- Я добралась до какого-то круглого здания в центре города и уже хотела зайти, как из него вылетело несколько человек. Они меня совершенно не заметили, налетели прямо на меня, и я упала и покатилась вниз. Когда очнулась все ужасно болело, а больше всего рука. Люди, оказавшиеся неподалеку, указали, где искать врача. Я ужасно неуклюжая… всегда такой была, - девушка несколько раз всхлипнула, и снова то чувство шевельнулось где-то внутри Тома. Парень уверенно его подавил.

Наконец, они добрались.

- У тебя есть, чем расплатиться? – зачем-то спросил Том. Ему хотелось компенсировать ее боль и то, что она из-за него прошла дольше, чем собиралась, чем то более существенным.

- Да, спасибо, - Мила улыбнулась, и Тому показалось, что солнце пробилось за пелену дождя. – Не знаю, что бы я без вас делала. Спасибо, Том.

- Береги себя, - тут парень нахмурился, - и лучше подожди поезд на станции, Яма не самое безопасное место.

По лицу Милы пробежала тень испуга, и все же она заставила себя еще раз улыбнуться. Слезы высохли на лице девушки, однако ее голова совершенно промокла, ведь поддерживая руку, Мила не могла накинуть капюшон.

- Хорошо, спасибо.

Том кивнул и, проследив, что Мила зашла в клинику, зашагал обратно к своему дому. Парень попытался вспомнить, из-за чего у него могло возникнуть странное чувство напряженности, но в голове всплывал лишь солнечный образ невероятно красивого лица. Если бы не необходимость вести ее к Карвеллу, Том чувствовал бы себя полноценным героем.

Тем временем в своей клинике доктор Росс отправлял сообщение по закрытой сети. Он печатал и заметил движение краем глаза. Взгляд стальных глаз мужчины устремился к одному из столов, около которого замерла девочка. Она стояла к нему спиной и увлеченно разглядывала незнакомые предметы. Сколько Росс себя помнил, ее всегда увлекали людские технологии.

- Все идет как надо? – негромко спросил доктор и закончил письмо. Сообщение отправилось и мужчина смог полностью переключить внимание на гостью.

- Да, - коротко отозвалась девочка.

- Расскажешь?

Девочка повернулась. Она выглядела так невинно, что Росс почувствовал раздражение.

- Зачем? – тихо и просто произнесла гостья. Так было всегда. Она предупреждала и давала советы, больше похожие на приказания. Доктор Росс знал, что она делает все для его защиты, но не понимая ее мотивов, каждый раз задумывался: в этот раз она защищает его или просто толкает историю по нужному пути? Нужному лично ей пути. И только ей известному.

- Ты попросила завалить Тома работой так, чтобы он сюда еще по меньше мере несколько недель не хотел возвращаться, а потом дать выходной. Именно сегодня. Что за особенный день? Я, знаешь ли рисковал, парень ведь мог сдаться. Или не мог?

Росс прищурился, хотя у него было отличное зрение, а лицо девочки не выражало ничего, кроме легкой скуки.

- Мог, - наконец, снизошла гостья. – Но таких сценариев было очень мало, я их предусмотрела и предупредила бы тебя. Ты все сделал хорошо.

- И чего же ты добилась?

Девочка сделала несколько шагов вперед и обошла стул Росса. Затем она наклонилась и заглянула ему через плечо, как будто могла прочитать только что отправленное сообщение. Конечно, ей не нужно было читать его, чтобы узнать содержание. Она и так все знала.

- Выиграла время. В очередной раз спасла твою жизнь. Однажды я дождусь от тебя спасибо.

Она сказала это очень легко, словно не произошло ничего особенного.

- Однажды ты расскажешь мне о своих планах, - усмехнулся Росс, однако его голос отразился от стен и растворился в тишине. Девочка уже исчезла.

*Саркс392. Яма.*

*3114-171. 17:59.*

Красивая девушка с мокрыми светлыми волосами сидела на стуле в приемной доктора Карвелла и внимательно рассматривала его лицо, пока он рассматривал ее руку. В ее памяти прочно отражалось лицо другого человека, однако доктор не был на него похож и это вызвало разочарование. Девушка еще помнила слова добродушного парня с глупым именем Том. Он сказал, что Карвелл лучший. Она искала лучшего врача в Яме и он оказался вовсе не тем, кого она планировала увидеть. Девушка не собиралась спрашивать у Карвелла, является ли он лучшим – человеческое тщеславие могло сыграть с ней дурную шутку. Она спросила нескольких людей на улице и все указали примерно в этом направлении. К тому же, Том выглядел таким милым и искренним, что у нее не было поводов не доверять ему. Девушка в раздражении прикусила губу. Доктор все возился и что-то говорил, но теперь он был ей неинтересен. Однако стоило перестраховаться. В конце концов, лицо не сложно изменить. Может, он все же тот, кого она искала. Поэтому, когда Карвелл закончил с наложением укрепляющих повязок и закреплением кисти в неподвижном состоянии, чтобы кости нормально срослись, девушка попросила стакан воды.

Она сделала несколько глотков, а затем, совершенно незаметно, пока Карвелл отвлекся, девушка повернула кольцо на пальце и высыпала содержимое в стакан. Затем закашлялась и скривилась.

- У воды какой-то странный вкус. Как будто сладкий, - неуверенно пробормотала девушка. Карвелл нахмурился.

- Странно, это обычная вода.

- Попробуйте пожалуйста, может, мне только кажется? У меня наследственная болезнь и из-за вынужденной остановки я сбила режим приема лекарств. Из-за этого могут появится такие эффекты, организм обманывает сам себя.

Карвелл продолжил хмуриться, но просьбу выполнил и сделал глоток.

- Да, немного сладка, как ни странно, - неуверенно пробормотал мужчина и уставился в стакан, как будто мог увидеть в нем что-то. Девушка с облегчением выдохнула.

- Значит все в порядке. Я приму лекарства, как только заберу свои вещи и все будет хорошо.

Испуганное выражение лица заменила сияющая улыбка, и Карвелл не мог не улыбнуться в ответ. Таких милых девушек в Яме никогда не бывало. Она вежливо поблагодарила доктора, заплатила и покинула клинику. Девушка прекрасно понимала, что своим внешним видом привлекает повышенное внимание. Из-за этого у нее был всего один шанс и она его только что использовала. Конечно, не она первая, не она последняя, ошибка в этом задании была допустима, однако сама возможность ошибки безумно раздражала светловолосую красавицу. Остаток вечера девушка провела, как советовал Том – на станции, а когда подъехал поезд, занесла в него два тяжелых чемодана и поставила на свободное место в каюте. За окном поливал дождь. Девушка видела свое отражение в стекле, а оттуда на нее смотрели холодные и равнодушные янтарные глаза. Она достала резинку из кармана и затянула волосы пучком на голове, так как терпеть не могла, когда они растрепаны. Мокрые и убранные, ее волосы стали более темными и совсем обычными. Затем девушка достала зеркало и поставила в глаза линзы карего цвета. Немного белого крема на лицо и она уже была практически неотличима от любого другого жителя Саркса.

Девушка выглянула в окно. Поезд покинул пределы Ямы и дождь закончился, а последние капли еще висели на стекле, за которым тянулись длинные унылые просторы.

- Какая отвратительная планета, - скривившись, прошептала девушка. Как хорошо, что в Пошисе ее уже ждет корабль…

*22:18*

Том лежал на кровати и смотрел в потолок. Перед его глазами стояло кукольное лицо, обрамленное светлыми волосами, и яркие янтарные глаза. Однако вовсе не красота Милы никак не давала ему забыть девушку. Том раз за разом прокручивал в голове их недолгую встречу, пока не обнаружил то, что мучило его. На протяжении всего пути Мила казалась ему хрупким, неземным созданием. Она плакала, но держалась изо всех сил и в конце даже улыбнулась. В тот момент такое проявление силы со стороны девушки показалось Тому чем-то удивительным. Теперь, не ослепленный ее сиянием, парень обдумывал то, что видел. Была одна вещь, что не давала ему покоя. В Яме часто приходится иметь дело с увечьями, поэтому Том был уверен, что Мила действительно сломала руку. И все же, несмотря на ее прекрасную хрупкость и неловкость, как сказала сама девушка, в ее глазах, в ее лице и голосе Том не заметил никаких признаков боли. Совсем. Она была слишком спокойна, слишком беспечна для той ситуации. Теперь, издалека, все выглядело так неправдоподобно, что Том удивился, как он мог быть настолько невнимательным? Кто-то другой мог не заметить, оставить, не думать об этом, но Том был одержим желанием понять, о чем предупреждала его интуиция. Парень не мог понять мотивов Милы, однако что-то с ней было не так и на мгновение Том порадовался, что отвел ее к Карвеллу, а не Россу. Ее совершенно невинный вопрос о том, хороший ли Карвелл доктор, теперь звучал для Тома крайне тревожно. Парень одергивал сам себя, старался не увлекаться. В конце концов, это глупые страхи, а он еще не настолько параноик, чтобы подозревать всех и каждого. И все же что-то с ней было не так…

На всякий случай, Том проверил пассажиров на вокзале. Он видел, как Мила села на лифт и отправилась на платформу, как приехал поезд. Вниз девушка так и не спустилась, поэтому Том решил, что она уехала. Да и зачем ей обманывать незнакомца? Одно дело, если бы Мила попыталась подобраться к нему, что ей тоже было совершенно не нужно делать, ведь Том еще даже не приступил к своей незаконной деятельности.

Вздохнув, Том повернулся на бок и уставила на Корби. Тот прокатился из стороны в сторону, остановился и тоже стал смотреть на Тома.

- Прекрасная и подозрительная Мила, - прошептал Том. Он сказал это очень тихо, поэтому Корби не услышал и не стал повторять слова парня, как делал в большинстве случаев.

Звякнул телефон. Том потянулся к нему и обнаружил, что пришло письмо от Хонгки. Мгновенно оживившись, парень подскочил с кровати, обрушил на пол стопку каких-то бумаг, чуть не сбил с ног Корби и полетел к столу. Пришлось поработать, прежде чем Том смог откопать под грудой книг и тетрадей ноутбук. Старая машина еще работала. В основном Том использовал его для разработки чертежей, поэтому в последнее время ноутбук оказался погребен под множеством других вещей. Не теряя времени, парень отправил деньги другу. В ответ пришел код, по которому можно было открыть документы. При попытке взломать их документы сгорали, повторно Хонгки делал отправку только в очень хорошем настроении. Том погрузился в чтение.

Джосайя Фергинс был легендой Кибер-Империи. О нем ходило невероятное количество слухов и никто не мог с точностью сказать, что является истиной. Как выяснил Хонгки, Джосайя действительно обучался на Ганимеде – планете, где обосновался научный центр всей империи. Все гениальные идеи происходили оттуда. Неизвестно, где родился Джосайя, где-то в двадцать лет он оказался на Ганимеде и стал обучаться по врачебному направлению. Джосайя был гением и освоил восьмилетнюю программу в два раза быстрее, а параллельно обучался космологии. Он изучал все, что было связано с перемещениями в космосе и в двадцать шесть лет Фергинс выдвинул теорию о подпространственных перемещениях, сделавшую его известным по всей Империи. Еще большую знаменитость Джосайя получил через четыре года, когда доказал свою теорию и позволил киборгам перемещаться между планетами в десятки раз быстрее, чем это когда-либо было возможно. Эти знания являются закрытой информацией, тайной Империи, как и многое другое, что сделал для них Фергинс. Еще через пять лет Джосайя исчез и был объявлен преступником. Империя присудила ему пятый, самый высокий преступный ранг, так как он обладает огромным количеством знаний, являющихся военной тайной. Сейчас местоположение Джосайи неизвестно, однако во всем мире он считается главным преступным авторитетом. Все продавцы оружия и кораблей, все, кто поддерживают противников Империи подчиняются Фергинсу. Тем не менее, никто не может точно сказать как он выглядит. Сообщения о его появлениях хаотичны и иногда, одновременны, как будто этот человек находится сразу в двух местах. Есть предположения, что настоящий Фергинс давно умер, однако они ничем не подкреплены – Империя продолжает его искать. Все, что касается его жизни после исчезновения с Ганимеда – неопределенные слухи и никто не может сказать ничего конкретного.

Мэгги Фергинс еще более таинственная фигура. Доподлинно известно, что за всю жизнь на Ганимеде, у Фергинса не было дочери. Она появилась совершенно внезапно, одновременно с его исчезновением. Неизвестно ни как она выглядит, ни где находится. В списке преступников ее портрет заменяет компьютерная копия, основанная на предположениях киборгов о ее внешности за счет внешностей Джосайи Фергинса. Ее мать неизвестна, как и место и время ее рождения. Известно только, что в год, когда исчез Джосайя, в кибер-системе был зарегистрирован новый модуль на имя Мэгги Фергинс. Так как разрешение на установку модуля ребенка могут дать только его родители, Фергинсу пришлось предоставить кибер-базе доказательство родства с Мэгги – анализ их ДНК. Только за счет этого факта нельзя оспорить существование Мэгги Фергинс, однако реально ее никто не видел. Точнее, в преступном мире существует множество Мэгги Фергинс, но неизвестно, кто из них является настоящей и является ли хоть кто-нибудь.

На этом отчет Хонгки закончился. Том откинулся на спинку стула и разочарованно вздохнул. Не стоило платить столько денег практически ни за что. Время близилось к ночи, а значит подходил к концу единственный выходной парня. От мыслей о возвращению в клинику Тому хотелось вопить. И все же, мысли о докторе Россе привели его к другой фигуре – Мегу. Мегу, которая сейчас находится где-то далеко в космосе, перелетает от одной планеты к другой. Сирота Мегу с высоким преступным рангом. Том нахмурился и резко выпрямился на стуле. Он помнил ночь, когда киборги-Ящерицы объявились в Яме. Ящерицы преследуют только преступников от третьего ранга. Тем не менее, из двух людей в помещении, Ящерица выбрал Мегу. Значит ее ранг был выше, то есть четвертый или пятый. Преступников пятого ранга очень мало и девушек ее возраста среди них нет, насколько известно Тому. Однако у Мэгги Фергинс четвертый ранг. По возрасту они подходят, с разницей около трех-четырех лет. Только вот, если Мегу действительно Мэгги Фергинс, как она оказалась в Яме? Почему ее воспитывал доктор Росс, а не Джосайя? Может ли быть так, что Джосайя действительно уже мертв?

Том покачал головой. Нет, все же разница в три-четыре года довольно существенная. К тому же, Мегу родилась в Яме. Что стало с ее родителями? Странно, но Том не мог вспомнить ни одного факта. Мегу ничего никогда не рассказывала, а возможно, сама не знала. У нее просто всегда был доктор Росс. Доктор Росс, который работает на Джосайю Фергинса. Знаком ли он с Фергинсом лично?

От возможностей и предположений у Тома разболелась голова. Мысль о том, что Мегу может оказаться Мэгги крайне интриговала его, и все же в этой идее было слишком много расхождений, чтобы принять ее за правду. Мог ли он спросить об этом доктора Росса? Том не был уверен, что это разумное решение. Значит, оставалось пока ждать и наблюдать. Том знал, что рано или поздно доберется до истины.

- Хватит мечтать! – недовольно буркнул доктор. Том мгновенно очнулся и посмотрел в сторону коридора, откуда только что появился Росс с новой чашкой кофе.

Иногда Том замечал, что доктор Росс говорит сам с собой. Точнее с кем-то, потому что Росс часто бормотал себе под нос и это было в половину не так жутко, как, когда он вдруг поднимал голову и смотрел в другую часть комнаты. Смотрел вполне осмысленно, как будто видел перед собой что-то, чего не видел парень. Он старался не делать этого при Томе, но если парень и мог быть внимательным к чему-то, так это к поведению людей. Тайны личностей, окружавших его, волновали Тома. Это было рефлекторное, почти бессознательное наблюдение, однако, мало по малу, Том складывал представление о том, каким человеком является доктор Росс.