**Часть 2. Армагеддон (Armageddon)**

Глава 16. Удары судьбы (Destiny Bites)

**2027, день 50, 2 часа ночи.**

Группа утомлённых, но довольных солдат спускалась вниз по лестнице через люк блокпоста Дельты. Они слишком устали, чтобы разговаривать, поэтому передвигались молча и тихо, лишь слышен был их топот, да и то, как за их спинами закрылся люк.

Радостные от того, что вернулись домой, некоторые мигом отправились дрыхнуть на свои койки, некоторые тут же заняли душевые.

Но у их лидера есть обязанности.

Нехотя он направился в радиорубку, чтобы проверить, не приходило ли сообщений или посланий, пока его не было.

- Привет, капитан! – воскликнул молодой парень, едва Джон вошёл внутрь.

- Я всё ещё не привык к этому, почему бы тебе просто не называть меня Коннором? - спросил Джон, облокотившись на дверной косяк.

- Если Вы настаиваете, сэр. Но многие из нас считают, что Вы заслужили подобное звание, и даже большее звание, за то, что Вы сделали. Блокпост Дельта, да и другие блокпосты, хотели бы приложить все усилия, чтобы поднять Ваш ранг.

- Спасибо, Энди, - Джон хотел бы быть бодрее, чтобы смочь услышать новости, но единственное желание, преобладавшее в нём сейчас, это сон. – Есть что-нибудь? Штаб-сержант Янг уже вернулась?

- Информация на вашем столе. Ничего особенного, обычная вражеская активность. Сержант Янг ещё не вернулась с патруля. У нас будет больше новостей, когда она вернётся. Капрал Хокинс всё ещё здесь за главного, всё ждал Вашего или её возвращения.

- Понятно. Скажи Хокинсу, что я здесь, но он всё ещё командует. Я на своей койке, если понадоблюсь, - устало ответил Джон и медленно поплёлся в свою комнату.

Джон Коннор вымотался. Впервые за несколько недель он вернулся домой, в блокпост Дельта. Принял участие в трёх атаках на базы Скайнета, причём две из них он вёл сам. И он был так рад, когда лёг на свою койку. Активность Скайнета проявлялась в течение долгого времени. Вымотанный, он заснул прежде, чем успел что-либо снять с себя.

После нескольких часов сна, Джон резко проснулся. В его комнате кто-то был.

- Тшш, это всего лишь я, - произнесла Элисон, сидя на их сдвоенной койке. – Я только что вернулась с патруля. Когда ты пришёл?

- Не знаю, в два, может, в 2:15… Я так вымотался, что уснул прежде, чем успел подумать об этом.

- Как всё прошло? – спросила она, и помогла ему снять его снаряжение.

- Успешный набег на трудовой лагерь «Столетие», и мы освободили заключённых. Дерека там не было. А ведь это уже третий предполагаемый лагерь с пленными за месяц!

- Да. Не могу представить, что Кайлу от этого легче. Он и Дерек были очень близки.

- Да, я понимаю, что он чувствует, - немного печально ответил Джон.

- Я была на патруле, когда Кайл со своими вернулся, так что я его ещё не видела, - сказала Элисон и положила снаряжение Джона рядом со стеной, на пол. – Как он отреагировал, когда не нашёл Дерека?

- Был печален и зол, но не позволил другим увидеть это. Он серьёзно надеялся застать там Дерека. «Столетие» - самый большой трудовой лагерь в окрестностях. Но мы справились. Увеличили число людей в сопротивлении.

- Я так поняла, некоторые люди были разосланы в другие лагеря. А как с теми двумя поручениями для тебя от него?

- Разведав аэропорт ЛА, мы узнали, что там находится база СУ. Охраняется центаврами и десятками машин, с кожей и без. Было достаточно рискованно пробираться туда, когда у нас была другая работа, зато мы узнали немало нового.

- Как прошла другая работа?

Джон улыбнулся.

- Скажем так, Скайнету придётся искать новое место для сооружения Т-888.

- Ты чудесен! – воскликнула Элисон, её лицо прояснилось от хороших новостей.

- Ну, это был не только я. У меня было двадцать солдат под рукой, и вдвое больше машин.

- Я знаю, но без тебя бы это не сработало, - Элисон обняла его и поцеловала.

- Ой… - произнёс Джон.

- Я сделала тебе больно? – с некоторым удивлением спросила Элисон.

- Нет. Хотя хватка у тебя хорошая. Остался ожог от плазменной винтовки на спине. Забыл, что схватил его, только и всего.

- Снимай-ка свою грязную одежду, - по-матерински приказала она. – Я принесу немного воды и прочищу рану. Думаю, у дока найдётся что-нибудь против ожогов.

- Что угодно, медсестра, - улыбнулся Джон и снял свою рубашку.

Некоторое время спустя вымытый и раздетый до талии Джон лежал на койке лицом вниз. Элисон сидела прямо на нём, всего лишь в майке и шортах, - чтобы мазь не попала на её форму. Её волосы были аккуратно скреплены, чтобы не попадать на лицо, а одежда висела на спинке стула.

Элисон только что закончила промывать рану и начала обрабатывать мазью от ожогов с далеко не самым приятным запахом.

- Ну и аромат… - пожаловался Джон, держа свою руку на носу, защищая тем самым своё лицо от случайного попадания мази.

- Док клялся, что это вещь помогает. Особенно от плазменных ожогов.

Она нанесла ещё немного мази.

- Я бы лучше получил ещё один ожог, чем согласился бы ощутить подобный аромат, пусть даже эта мазь и помогает.

Она наклонилась к нему и прошептала на ухо.

- Перестань жаловаться. Тебе повезло, что ты был на самом краю радиуса поражения, когда в тебя попали. Иначе я бы сейчас не обрабатывала твой ожог, а хоронила тебя.

Джон краем глаза посмотрел на неё и увидел подлинное беспокойство и заботу на её лице.

- Прости, Эли. Я попытаюсь быть более внимательным.

Она поцеловала его в щеку.

- Умный мальчик. Я не всегда смогу быть рядом с тобой.

- Говоря об этом, я ожидал тебя и твоих людей, думал, вы присоединитесь к нам.

- Таков был план, но мы натолкнулись на машин во время патруля. Я решила придерживаться их, чтобы выяснить, что они делают. Я отправила бегуна в главный бункер, чтобы он доложил о том, что мы видели. Сразу после того, как он ушёл, нас окружили машины, их стало появляться больше и больше. Нам пришлось сидеть на корточках и не высовываться.

- Так что же вы сделали?

- Поддерживали наблюдение, пока не представилось шанса уйти незамеченными. На пути назад мы столкнулись со вспомогательным отрядом, сообщили им обо всём, затем я направилась сюда.

- Так машины делали что-нибудь?

- Не могу сказать. Всё, что я знаю наверняка, это то, что они собираются вместе, возможно, для какой-то главной атаки, но до сих пор мы так и не слышали, и не выяснили, на что они могут напасть.

- Какие-нибудь догадки?

- Трудно сказать. Зависит от того, сколько их там соберётся. Прежде, чем мы ушли, по прикидкам, их там было от семидесяти до восьмидесяти, судя по их передвижениям.

- Проклятье! – выругался Джон.

- Они могут атаковать что угодно в районе. Начиная от возвращения фабрики с винтовками, могут напасть на любой лагерь. Может быть, они просто собираются, а потом переместятся в другое место. Они могут напасть куда угодно, когда угодно.

- То есть, всё, что может сейчас сказать Гризли, так это то, что машины просто собираются вместе?

Элисон начала обматывать бинтом ожог Джона.

- Да, - ответила она, приподнялась с его спины и села на койку. – Кто-нибудь в мире всегда причиняет вред.

Джон перевернулся на спину и стал наблюдать, как Элисон вытирала остатки мази со своих рук полотенцем. Она поставила бочонок с мазью на стол рядом с компьютером, и повесила рубашку на спинку стула.

Шаловливая усмешка пробежала по её лицу, когда она распустила свои волосы. Одним движением руки она сняла свою майку и быстро переместилась прямо на бёдра Джона. Они вдвоём оказались прямо посередине их сдвоенных коек. Элисон начала целовать его; её мягкие каштановые волосы опустились на оголённую шею Джона и защекотали его плечи, заставив его улыбнуться, пока он целовал её в ответ.

Она немного отстранилась и посмотрела ему в лицо.

- Ты готов к большему, солдат? – слегка застенчиво спросила она.

- Может позже. У меня голова болит, - серьёзно ответил он, но в его глазах читался подавляемый смех.

- Лжец! – со смехом прикрикнула Эли, слегка ударяя его по плечу кулаком.

Гораздо быстрее, чем ожидал Джон, она запустила свои руки под его, и начала нещадно щекотать.

- О, Боже… остановись… ха-ха, ах-ха!.. пожалуйста, прекрати! – Джон переворачивался и крутился, однако он не никак не мог избежать шустрых пальцев Элисон, она быстро и ловко шевелила ими, по его рёбрам.

- Сдавайся, - серьёзно произнесла она.

- Боже… да!... прекрати… ах-ха… я сдаюсь! Сдаюсь!

Элисон быстро остановилась, в то время как Джон, после нападения щекоткой, пытался восстановить своё дыхание.

- В следующий раз я могу не быть такой доброй, - с усмешкой ответила Элисон. – Когда дама предлагает тебе себя, лучше принимать.

- Это применимо к любой даме? – с дьявольской усмешкой спросил он.

- Нет, не к любой, Джон Коннор! – с улыбкой крикнула она.

- Так или иначе, я не думал так, - он с мгновение оставался невозмутим, но затем, прежде чем Элисон успела среагировать, он перевернул её на спину и сам стал нещадно щекотать.

- Пожалуйста… - она засмеялась. – Пожалуйста, прекрати… - больше смеха. - … Джон, пожалуйста, - он ловко и стремительно двигал своими пальцами, находя самые чувствительные места. – Боже… пожалуйста… пожалуйста, - просила она, крутясь и изворачиваясь, пытаясь избежать его рук.

В конце концов, их койки разъехались в разные стороны, и они провалились в образовавшийся промежуток на пол. Джон лежал сверху Элисон. Они оба смеялись.

- Мир? – предложил Джон, когда остановился смеяться.

- Мир, - ответила она, улыбнувшись.

Он поцеловал её. Мгновениями спустя штаны и шорты оказались отброшены на одну из коек. Их комната, которую они называли домом, наполнилась их смехом и звуками их поцелуев. Несколько минут спустя всё закончилось мягкими криками и стонами взаимного удовольствия.

- С возвращением домой, солдат, - мягким голосом произнесла Элисон.

- Хорошо быть дома, - ответил Джон.

**2029, день 50, позднее тем же днём.**

Джон провёл некоторое время среди солдат в блокпосте и узнал несколько вещей, произошедших в его отсутствие. Распространились слухи, что по всей стране стали расти группы сопротивления. Неизвестно, насколько это было правдиво. Что было приятно слышать, так это то, что эти самые группы формировались из остатков армии людей, по воле случая выброшенных из Калифорнии. Однако прямо сейчас ничего кроме слухов не было.

После нескольких часов, проведённых со своими бойцами, Джон решил вернуться к работе, которую он должен был сделать. Он возвратился в свою комнату и занялся подготовкой чипа для Кэмерон. Он хотел бы проводить больше времени над этим, однако сопротивление было гальванизировано с тех пор, как они захватили фабрику. Он не мог игнорировать свои собственные обязанности, но ведь он был в этом будущем только ради Кэмерон.

Каждую свободную минуту Джон посвящал её чипу. Даже если это стоило ему сна – он не ложился спать целую ночь, пока Элисон мирно спала. Каждый раз, когда он был в одиночестве, он работал над её чипом. Он не мог забыть ни той жертвы, которую она принесла, ни страх за свою мать. Ответы были в прошлом, как и те, кого он любил. Он пожертвовал бы всем, только чтобы вернуться к ним.

Следующие несколько дней прошли спокойно для Джона Коннора. Он ходил на патрули с другими бойцами из блокпоста. Элисон также ходила на патрули, продолжала своё обучение у дока в обращении с ранеными, в хирургии. Элисон словно чувствовала, что важно узнать как можно больше, ведь Джон под постоянным риском, и в какой-то момент в будущем его жизнь могла зависеть не только от способностей Элисон к сражениям, но и от её способностей залечивать раны.

**2027, день 52, полночь.**

Джон тихо оделся, и, прилагая все усилия, чтобы не разбудить Элисон, вышел из комнаты. Уже в коридоре он обул ботинки и своё снаряжение.

Джон подошёл к люку.

- Открывай, - приказал Джон.

В то время, пока солдат управлял механизмом, он услышал позади себя знакомый голос:

- Куда ты, Джон?..

Он обернулся и увидел Элисон, стоявшую на изгибе коридора, обёрнутую прямо в одеяло с их общей кровати. Её волосы были немного взъерошены ото сна.

- Просто иду на патруль, - ответил он, не сказав ей всю правду.

- Сейчас? Ты был вчера на патруле, а ночью до этого ты не спал, работал за компьютером. Разве ты не можешь послать кого-нибудь ещё? Ты не высыпаешься, - она беспокоилась за его здоровье и благополучие, несмотря на знание, что у него есть задача, которую он должен выполнить.

- Прости, Эли, но вчера ночью я установил новый график. Как один из назначенных лидеров этого блокпоста, я обязан взять первый патруль. Если ты хочешь, то можешь взять первый завтра.

- Хорошо, но почему ты не разбудил меня? – на её лице выражалось беспокойство. – Я бы смогла пожелать тебе удачи…

- Я не хотел тебя беспокоить, - он поцеловал её в лоб. – И, - прошептал он, - твои пожелания удачи всегда бывают весьма физическими. А ты уже упомянула, что я не высыпаюсь.

Элисон слегка покраснела, но спросила:

- Ты надолго?

- Может, на полдня. Должен вернуться как раз к позднему обеду.

Она небрежно ласкала его руку.

- Кого ты с собой возьмёшь?

- Отряд машин, дам им возможность познакомиться поближе с нашими методами. Я не могу быть в большей безопасности, верно?

- Я думаю, нет, - ответила она, всё ещё беспокоясь.

Элисон взглянула ему в лицо и поняла, что он чего-то не договаривал, что он шёл не просто на патруль, а на нечто большее.

- Береги себя, - она коротко поцеловала его и быстро ушла обратно в комнату.

Со смешанными эмоциями Джон вышел из блокпоста, присоединившись к машинам снаружи.

- Давайте начнём, - произнёс он, и быстро направился к пункту своего назначения.

То, что он не сказал Элисон, так как не мог, было то, что он встретил Кэтрин Уивер, когда возвращался после взрыва фабрики по производству Т-888.

Джон справлял свою нужду на одну из куч щебня, когда неожиданно рядом с ним начала материализоваться Уивер.

- Проклятье! – крикнул он, отступая, чуть не намочив самого себя. – Тебе лучше предупреждать меня в следующий раз!

Он быстро застегнул ширинку, в тот момент, когда Кэтрин Уивер приняла свою нормальную форму.

- Мои извинения, - улыбнулась она. – Я больше беспокоилась за то, чтобы ты был один.

- Чего тебе нужно?

- У меня хорошие новости. Пока тебя не было, Джон Генри отправил несколько Т-800 в убежище в пустыне. Они принесли оружие, которое было там, а также тело Кэмерон.

- Где она? – спросил Джон, быстро забыв о только что возникшей злости.

- Она на фабрике, где Джон Генри перепрограммировал Т-800.

- И оружие. Что ты с ним сделала?

- Т-800 оставили некоторое оружие в блокпосте Дельта, но, в-основном, всё было доставлено на главную базу. Они также оставили переносные зенитные установки, против СУ.

- Хорошо. Где там твоя фабрика?

- Лучше для нашей взаимной безопасности, если…

- Заткнись. Я слишком устал для споров. За последние три недели я сомневаюсь, что у меня набралось сна хотя бы на один день. Когда я спрашиваю тебя о чём-то, говори мне! Есть вещи, которые я должен обсудить с тобой и Джоном Генри по поводу Кэмерон, но я сначала должен проверить диск с данными, который ты мне дала, чтобы удостовериться в своей правоте.

Нисколько не озадачившись манерой Джона, она ответила:

- Очень хорошо. Если ты пройдёшь на северо-запад 5.6 миль, то наткнёшься на здание, похожее на крепость. Внутри фабрика. Иди к восточному выходу. Рядом с дверью будет клавиатура. Набирай числа 3,7,1,5 и 2, в таком порядке, так я смогу узнать, что это ты, и смогу отпереть двери.

Джон проверил карту, когда вернулся в блокпост, и нашёл самый быстрый и безопасный путь. Он выбрал машин, не для того, что бы обучать их, а потому что они не сказали бы, куда они ходили и что они делали. Безусловно, это было безопасно.

После того, как Джон ушёл, Элисон вернулась в свою пустую комнату, но она не была одна.

- Он всерьёз принялся за свою миссию, - сказала её подруга.

- Я знаю, - Элисон лежала на их сдвоенной койке, всё ещё тёплой.

- Ты хочешь поговорить об этом?

- Что я ещё могу сказать из того, что я не сказала?

- Правду.

Элисон усмехнулась.

- Ты хороший друг. Ты смирилась с моими жалобами и моей неуверенностью. Моя хрупкая сторона – это если остальные узнают о моих слабостях.

- Кайл? Джон? Или все люди?

- Все люди, я думаю, - Элисон перевернулась на кровати и посмотрела на стул рядом с компьютером Джона. – Как ты это делаешь? День за днём. Ты никогда не показываешь слабостей, никаких…

- Это неправда, - ответила её подруга, и быстро пересказала для Эли несколько историй из своей жизни, когда она чувствовала себя неуверенно, и не была таким сильным человеком, которого она всегда изображала.

- Ничего себе… я даже не знала, что ты можешь быть такой ревнивой. Я думаю, если бы я была на твоём месте, я бы чувствовала то же самое. И меня удивляет, отчего это, почему тебе нужна моя помощь.

- Я признаю, что временами была ревнива, однако это было бы несправедливо, использовать твою помощь без твоего ведома, особенно после знакомства с тобой. Кроме того, я считаю, что обязана тебе, особенно после того, что Скайнет сделал с тобой.

Элисон вздохнула, перекатилась на спину и уставилась в потолок.

- Я люблю тебя, но мне порой хотелось бы, чтобы ты использовала меня, вместо того, чтобы я сама смогла пройти через всё это.

- Видишь, вот почему я не могу использовать тебя. Мы разделили жизнь вместе, и теперь мы должны спасти жизнь вместе. Будущее зависит от того, что мы сделаем или не сделаем, всё может быть потеряно, если мы потерпим неудачу.

\*\*\*

Далеко от блокпоста Дельта, на высокотехнологической фабрике, куда проник Джон Генри, в которой стены были из нержавеющей стали, а внутри лишь роботизированные приборы, Кэтрин Уивер стояла перед машиной, диагностирующей чипы. В разъём был вставлен оригинальный чип Кэмерон. Когда Джон Коннор сказал ей, что чип был повреждён, она вынула его и заменила на новый для Джона Генри. Это было просто сделать, ведь он Т-888. Его собственная матрица была на время загружена на второй чип, а после перемещена на новый.

Как Джон и сказал ей, на чипе были физические повреждения. Они никак не повлияли бы на матрицу, загруженную после повреждения, однако могли причинить ряд проблем уже имевшейся матрице. Особенно, если этих матриц на чипе было две.

Она особо не лгала Джону Коннору, когда сказала, что Кэмерон была полностью перемещена на Турк. Скорее, просто скопирована. Всё, что оставалось на чипе, было просто отодвинуто в сторону, или перезаписано, когда Джон Генри был загружен на чип. По крайней мере, она ожидала подобного.

Диагностическая машина пыталась извлечь оригинальное содержание, которое поместил туда Скайнет. Кэтрин Уивер было любопытно, почему на очевидную эмоциональную привязанность к машине, Кэмерон, у Джона формировалась крепкая связь с Элисон Янг. Конечно, это может быть всего лишь повтор судьбы.

Она едва знала девушку, у них была лишь краткая встреча в этой временной ветке, и краткая в своей. Хотя что-то было в её характере, что-то другое, что-то вроде…

Мысли Кэтрин Уивер прервала диагностическая машина, показывавшая, что информация почти восстановлена. Джон Коннор, которого она знала, из своего будущего, с уважением относился к машинам, когда остальные были просто равнодушны или открыто показывали враждебность, но он никогда не показывал никакой эмоциональной связи. По крайней мере, в её присутствии, в те разы, когда она встречалась с ним, пока не появилась Кэмерон. И её всегда интересовало, почему он не оставил её оригинальную матрицу.

Созерцания Кэтрин Уивер прервались, когда диагностическая машина закончила считывание информации с чипа Кэмерон. Только 47,8% чипа восстановлено, 100% программ и модификаций Скайнета, и всего лишь 6% от матрицы личности.

Загрузка Джона Генри на чип удалила больше данных, чем она думала. Она надеялась узнать хотя бы что-нибудь об этой девушке, Элисон, и единственный способ – изучить чип, если только не забрать саму девушку. А такой поступок разрушил бы её надежды и планы, ведь Джон Коннор перестал бы тогда доверять ей, а он был ей всё ещё нужен. Пока что.

Джон Генри вошёл в комнату.

- Что Вы делаете, мисс Уивер?

- Здравствуй, Джон Генри. Я анализирую чип Кэмерон.

- С какой целью. Её там больше нет.

- Как и её оригинального программирования. Скажи мне. Ты познакомился с молодой девушкой, Элисон, какие твои впечатления о ней?

Джон Генри приподнял одну бровь, но скрыл улыбку.

- Она, с точки зрения людей, привлекательная молодая девушка, от восемнадцати до двадцати лет. Я бы сказал, что она способный боец, учитывая то, что ей удалось выжить при нападении на фабрику без единой царапины. Кроме того, она очень лояльна к Джону и сопротивлению. Она сильный союзник или противник в любой битве. Не стоит недооценивать её. Она показывает не всё, что в ней скрыто.

Кэтрин Уивер слегка раздражённо постукивала ногой.

- Не совсем то, что я имела в виду, но психоанализ вполне пригодится. Я имела в виду, просканировал ли ты её, когда встретил? Я не оборудована сканерами, как механические терминаторы, как ты. Я жидкий металл.

- Простите, мисс Уивер. Мне не удалось просканировать Элисон Янг, - сказал он, с абсолютно пустым лицом.

Кэтрин холодно взглянула на него, прежде чем отвечать.

- Я разочарована в тебе, Джон Генри. Удалось ли тебе установить месторасположение Скайнета?

- Да. Используя информацию, полученную тогда, когда мой брат атаковал меня, я отследил похожие сигналы и определил месторасположение. Центральный компьютер Скайнета находится в Каньоне Топанга. Точное месторасположение неопределённо.

- Ты стёр своё присутствие в компьютерах Скайнета?

- За исключением мельчайших признаков того, что я был там. Мне интересно, зачем Вам нужно, чтобы Скайнет смог отследить сигнал. Это ведь приведёт его в этот район.

- Да. И это способствует объединению людей, чтобы Джон Коннор смог собрать армию.

- Я не понимаю. Подобные действия смогут убить Джона Коннора, прежде чем он завершит свою часть миссии.

- Возможно. Но я верю, что люди кинутся защищать своего нового мессию.

Внезапно тихо зазвучал сигнал тревоги, и она повернулась в своём кресле, чтобы посмотреть на терминал. Кто-то ввёл код у восточного выхода. Выведя на экран изображение с камеры безопасности, она увидела Джона Коннора и группу машин, стоявших позади него.

- Говоря об этом, он уже здесь. Пожалуйста, спустись и проводи его сюда. Не упоминай ничего из нашего разговора.

Две минуты спустя Джон Коннор стоял в диспетчерской фабрики вместе с Джоном Генри и Кэтрин Уивер.

- Милое у вас тут местечко, - отшутился он.

- Так и есть, - ответила Уивер. – Ты хотел поговорить с нами по поводу Кэмерон.

Не обратив никакого внимания на её холодный тон, Джон начал:

- Я бы хотел обсудить с вами двумя некоторые модификации в конструкции Кэмерон.

- Некоторые модификации? Что у тебя на уме, Джон? – Уивер наклонила голову и приподняла бровь.

- Ничего серьёзного. Просто ещё один порт, для второго чипа, а также второй энергоблок, для обеспечения требований второго чипа. У меня все подробности здесь.

Джон протянул ей флешку, однако она отмахнулась, и Джон Генри взял флешку вместо неё.

- Какова цель этих изменений? – своевольным тоном спросила Уивер.

- Помнишь, когда я сказал, что чип Кэмерон был повреждён, и она вернулась к своей первоначальной задаче?

- Да.

- На этом история не заканчивается. После взрыва, воспоминания Кэмерон временно были заменены на матрицу из режима инфильтрации. Элисон Янг из её собственной временной ветки. Подпрограммы, которые блокировали эту матрицу, были повреждены. В конце концов, ей удалось обойти повреждённую область, однако у неё всё ещё были трудности. Вполне возможно, что наличие двух матриц, её собственной и Элисон Янг, слишком много для одного чипа.

- Это возможно. Пожалуйста, продолжай, - Кэтрин не смогла сдержать внутреннюю улыбку, ведь Джон сейчас узнавал то, что она уже полностью знала. Он не так уж и далёк от этого. Если чего-нибудь будет достигнуто в этом учении, то, по крайней мере, Джон узнает всё, что нужно, со временем.

- Я прочитал всю информацию по классу Терминаторов ТОК-715. Я обнаружил, что для них предусматривался многочиповой дизайн, но вместо этого он ушёл к Т-888. Подпрограммы, над которыми я работаю, позволят Кэмерон развиваться и учиться, путём передачи информации со второго чипа на первый, оставив одну из личностей позади. Все блоки будут удалены, и она сможет развиваться и учиться, как любой другой обычный человек, не беспокоясь о том, что её собственная матрица личности сможет быть вытеснена снова. Но чтобы развиваться, вся информация об Элисон, собранная для подражания ей, будет перемещена на второй чип. Она сможет получать к ней доступ в любое время, и использовать в качестве учебного руководства. Второй энергоблок даст больше мощности на обработку второго чипа и её автоматических функций, не затрагивая при этом первый чип.

- Это очень умно. Джон Генри, что ты думаешь? – она перевела взгляд на киборга.

- Дизайн Кэмерон был загружен на компьютеры фабрики, для необходимого ремонта. Я не думаю, что будут какие-либо проблемы с модификациями, которые ты хочешь сделать. Фактически, компьютеры здесь смогут интегрировать все изменение гораздо лучше, чем я сам.

Джон вздохнул.

- Это хорошо. После её временного сбоя и перехода к другой личности, я обещал Кэмерон, что смогу починить её. Она сказала мне, что на тот момент я не смог бы ничего сделать. Я не придавал этому большего значения, пока не оказался в будущем.

- Ты очень хороший друг для того, кого ты действительно любишь, - сказала Уивер. – Ты хотел бы увидеть её перед своим уходом?

- Да, пожалуйста! – в голосе Джона было гораздо больше желания, чем он хотел показать.

Джон Генри провёл Джона через фабрику к комнате стерилизации. Джон даже не мог представить, что делают все эти машины, на потолке, с различными скальпелями, щипцами и другими различными аппаратами.

- Что это за комната? Похожа на операционную, как в больницах.

В другом конце комнаты он увидел тело на каталке, накрытое простынёй.

- Это комната, где с терминаторов удаляется органическая оболочка, перед входом в завод.

- Что? Зачем? – Джон выглядел потрясённым. Он не мог себе представить, как с терминатора целиком удаляют весь кожный покров.

- Так должно быть сделано. С тем ущербом, который она получила, и с теми модификациями, которые ты хочешь для неё сделать, другого пути нет.

Кивнув головой, Джон осторожно отодвинул простыню с головы Кэмерон. Он увидел на каталке, рядом с её спиной, скатившуюся пулю, а также заметил пятна крови на одежде, которую она носила в последний раз, когда он видел её. Ему следовало бы принести свежую одежду, когда он закончит программирование её чипа.

- Что произойдёт с её кожей, когда всё будет сделано?

- Её кожа будет находится в богатой питательными веществами ванне, которая поддержит её плоть живой, пока её не переместят обратно на эндоскелет и не подключат к системам, поддерживающим её здоровье.

Джон посмотрел на лицо Кэмерон. Она лежала перед ним, словно спала. *Спящая красавица ждала своего принца, который пришёл бы и разрушил все чары поцелуем, а затем они смогли бы жить долго и счастливо.* Но… это всего лишь желания…

- О каких механических повреждениях мы говорим? – удалось выдавить Джону, сквозь внутреннюю боль.

- Усиленная колтаном грудная пластина должна быть заменена. Также следует заменить несколько серводвигателей в шее и туловище. Есть некоторые повреждения в её тазовых суставах. Её правая нога в неправильном положении. Похоже, она смогла скомпенсировать ущерб, однако из-за этого несколько серводвигателей в правой ноге пришли в износ.

- Что-нибудь ещё?

- Есть дыра с задней части её черепа, которая ведёт прямо к порту с чипом, плюс несколько незначительных повреждений вокруг её левого оптического прибора.

- Что по поводу органики вокруг её левого глаза? Её ведь не было, она смогла отрасти заново?

- Да, но это заняло много времени. Её тело исчерпало все питательные вещества, требующиеся для поддержания плоти. Мне пришлось ввести несколько белков и других веществ, чтобы наниты были способны восстановить её органическое покрытие вокруг глаза. Они только недавно закончили починку.

Джон просто кивнул головой на все слова Джона Генри.

- Джон Коннор, - Джон Генри поднял небольшое устройство из миски из нержавеющей стали на столе рядом. – Я обнаружил это взрывное устройство рядом с её чипом. Я деактивировал его. Это нестандартная деталь в её спецификации. Можете ли Вы объяснить присутствие этого устройства?

С тяжёлым вздохом, Джон начал объяснять.

- Кэмерон боялась, что она снова могла обернуться против меня и убить меня. Она дала мне дистанционный детонатор. Я думаю, так она показала мне её доверие ко мне, с тех пор, как я начал доверять ей свою жизнь каждый день.

- То есть, она просто отдала свою жизнь в Ваши руки, - закончил Джон Генри. – Дав то же доверие, что и Вы дали ей.

Джон кивнул головой, выглядев задумчиво, пытаясь сдержать все эмоции, готовые прорваться через его голос, пока он говорил. Просто быть здесь тяжело, но не быть здесь – ещё тяжелее. Время теперь играло на его стороне. Пройдёт не так много времени, когда Кэмерон вернётся, однако сейчас ему нужно было спустить груз с души.

- Я бы хотел остаться наедине с Кэмерон, если ты не возражаешь, - ему удалось, наконец, сказать что-то, сохранив контроль над своим голосом, но он был не в силах посмотреть на Джона Генри.

- Хорошо, Джон Коннор, - киборг развернулся и вышел из комнаты.

Удостоверившись, что он один, Джон прикоснулся рукой к руке Кэмерон под простынёй. Её тело было холодным на ощупь.

*Нет. Не спящая. Больше похожа на труп…*

- Привет, Кэмерон, - он мягко сжал её руку. – Я делаю всё, чтобы помочь тебе. Джон Генри сказал, что он сможет починить твой эндоскелет.

Его голос оборвался.

- Я работаю над твоим чипом, сам. Ты помнишь, когда ты обернулась другой личностью? Я нашёл способ починить это, как я и сказал, что смогу, в будущем.

Джон смотрел на её бесстрастное лицо.

- Я так хочу, чтобы ты была здесь… - он слегка усмехнулся. – Но я не думаю, что я понравился бы тебе сейчас. Если честно, я и сам себе не нравлюсь за это… Я познакомился с твоим близнецом. С, э-э, девушкой, на которой ты основана. Она и я довольно сблизились… она… я… - голос Джона оборвался, и он потерял самообладание. По его лицу потекли слёзы, он вытер их рукавом.

- Элисон фантастический человек. Я понимаю, почему она была моим другом меня-будущего в твоей временной ветке, и почему Скайнет использовал её, чтобы создать тебя, и… она любит меня.

Джон сознательно засмеялся.

- Ты знаешь, я только что представил, как бы ты посмотрела на меня сейчас. И знаешь, ты права, я говорю тебе не всю правду. Я люблю её, но не так, как люблю тебя. Чтобы быть откровенным с тобой. Я не хотел любить её, но она залезла ко мне под кожу. У неё столько удивительных качеств. Я бы хотел, чтобы ты узнала её так же, как я, и тогда, возможно, ты бы смогла понять. Если бы не Элисон, я бы был потерян. Просто зная, что в этом мире есть кто-то, кто любит тебя, придаёт мне сил и надежду на то, что этот мир может быть лучше. Может быть, ты хотела от меня того же, только я не понимал этого, все эти месяцы, что мы жили рядом. Если это так, то прости меня. Я мог быть гораздо лучшим другом для тебя.

Джон отвернулся, проведя рукой по лицу. Он знал, что то, что он сейчас делал, не имело никакого смысла. Пусть она не слышала его, он должен был сказать. Но снаружи в коридоре, Джон Генри слышал всё.

- Я должен сказать, что всё, что я сейчас говорю, имеет мало значения, ведь ты не можешь меня услышать. Но я должен тебе сказать, что я не забыл своего обещания тебе, и я делаю всё, чтобы помочь тебе. Я узнал о тебе больше. У меня есть диск с данными, с твоим оригинальным программированием на нём. Кажется, я знаю, почему ты была перепрограммирована и твоя эмоциональная реакция на твоей родной матрице была преуменьшена. Думаю, в коде Скайнета была какая-то ошибка. Я могу только гадать, но, похоже, ТОК-715 были подобны камикадзе. Созданы с единственной целью – ликвидировать цель и самоуничтожиться. Ты не должна была выжить после выполнения своей задачи. Это всё как-то связано с твоим эмоциональным контролем и поведением. Я не знаю, выяснил ли это я-будущий или нет, но он спас тебе жизнь, перепрограммировав твои эмоции. Без диска я бы вряд ли обнаружил это. Теперь я знаю, почему дёргалась твоя левая рука, ты боролась с командой уничтожить меня. Это единственное объяснение. И ты сама мне сказала, что ощутила некоторые изменения в эмоциональных и поведенческих подпрограммах, после того, как ты стала на время Элисон. Теперь всё ясно.

Джон на мгновение прервался.

- Всё, что я хочу сказать, что я в силах исправить это сейчас. Я могу починить тебя, как и обещал. Я люблю тебя, Кэмерон, и когда-нибудь, я надеюсь, я смогу сказать тебе это лично.

Джон Генри стоял в коридоре и обдумывал всё то, что он сейчас услышал. Джон Коннор был здесь из-за Кэмерон, из-за того, что он забрал её чип. Он всё ещё не знал окончательный план мисс Уивер, однако если он в силах как-то помочь Джону Коннору, то он поможет. Он знал одну маленькую девочку, которая была его другом.

Джон Генри тихо ушёл, пока внутри комнаты, Джон Коннор медленно натягивал простыню обратно на тело Кэмерон, не в силах сдерживать слёз

**2027, день 52, 5 утра.**

Кэтрин Уивер вошла в хирургическую комнату как раз в тот момент, когда Джон Генри расположил тело Кэмерон под операционной машиной, прикреплённой на потолке.

- Где Джон Коннор?

- Он ушёл несколько минут назад, после того как целый час просидел вместе с телом Кэмерон.

Кэтрин приподняла бровь.

- Неужели? Тем не менее, мне хотелось бы знать, почему он много времени уделяет Элисон, когда так заботится о Кэмерон.

- Возможно, Вам следует спросить его, - ответил Джон Генри.

Кэтрин скосила глаза.

- Он сказал тебе что-нибудь? Сказал ли он что-нибудь, когда был наедине с Кэмерон?

- Он не говорил со мной, ровно как не сказал ничего, когда был с Кэмерон, - солгал он.

Уивер сдержала себя. Джон Генри был полным противопоставлением Скайнету, что, к сожалению для неё, делало его этический кодекс менее подходящим для её нынешнего положения.

- Ты сказал ему о чём-нибудь, что нашёл сам? – спросила она вместо этого.

- Нет. Что Вы хотите, чтобы я сделал с ней? – Джон Генри указал на тело Кэмерон.

- Сделай необходимый ремонт и отвези в обсерваторию Паломар, вместе с некоторым своим оборудованием. У тебя есть транспорт?

- В гараже есть потрёпанная, но всё ещё работающая Тойота Тундра. Она сможет выдержать путешествие.

- Хорошо. Пусть двое из твоих Т-888 перенесут тело Кэмерон и её чип в обсерваторию Паломар. Как и машину по диагностике чипов. Я закончу анализировать чип там. Я всё ещё могу восстановить данные из глубокой тени, проведя более подробный анализ.

- Где конкретно в обсерватории Вы хотите разместить оборудование?

- Пусть машины расположат всё в старом центре для посетителей. Я осмотрела место, пока перемещалась между лагерями сопротивления, повышая известность Джона Коннора. Там есть генератор, который позволит сделать последнюю проверку чипа, перепрограммируемого Джоном Коннором сейчас, прежде чем вставить чип в неё.

- Хорошо, мисс Уивер. Чем Вы займетесь?

- Мне нужно поговорить с Джоном Коннором. Я слышала, что его вызвали в главный бункер. Идея, посаженная мной, наконец-то принесла плоды.

- Вы собираетесь сказать ему, что Скайнет строит свою собственную СПВ?

Уивер на мгновение задумалась.

- Да, но не сразу. Я скажу ему, когда придёт время. Это позволит ему атаковать Скайнет, когда я, в конце концов, сообщю ему, что моя собственная СПВ имеет ограниченные ресурсы и время использования.

Джон Генри вопросительно посмотрел на неё.

- Держи это при себе, Джон Генри, пока я не скажу иначе. И сделай так, чтобы мои приказы выполнялись.

- Да, мисс Уивер.

Кэтрин Уивер встала со стула и зашагала по фабрике. Её одежда начала меняться, с обычной, с делового платья, на военную форму.

**2027, день 52, 9 часов утра.**

Джон Коннор вернулся на базу и обнаружил, что все были в приподнятом настроении. Пока его не было, группа бойцов сопротивления и освобождённых пленных нашли и уничтожили вражеских машин. У всех киборгов забрали чипы и символически повесили их, как послание другим машинам поблизости.

У Элисон было дежурство в лазарете, она помогала доку с ранеными, прибывшими прошлой ночью. Проведя достаточно много времени в лазарете, просто чтобы сказать «привет» Элисон, Джон решил провести несколько следующих часов над чипом для Кэмерон. Прошло всего пара часов, когда в его дверь постучали.

- Войдите, - сказал он, как только закрыл ноутбук.

- Привет, капитан.

- Привет, Энди. Пожалуйста, я говорил тебе раньше, зови меня Джон, или Коннор.

- Это было бы неправильно. Ведь Вы мой, э-э, руководитель.

- Неправильно? Мы друзья, разве нет? Я бы хотел спросить кое-что.

- О чём?

- Ты ведь не отсюда родом, верно? У тебя другие манеры. В смысле, я слышу небольшой акцент.

- Вы правы. Не слишком много людей принимает это. Я родился в Англии. Я переехал в Штаты со своими друзьями, когда был маленький. Мой отец был инженером в телекоммуникационной компании в Англии, и переехал сюда, чтобы обучать коммуникациям. Моя мама преподавала информатику в том же университете. Мой папа был любитель-радист. Я узнал всё о радио и электронике от моих родителей.

- Говоря об этом, что оторвало тебя от радио?

- А, точно! Эм… для Вас только что пришло сообщение от полковника Кайла Риза. Он хочет, чтобы Вы немедленно представились в главный бункер. Вам нужно забрать свои вещи, и уходить.

- В сообщении сказано, зачем?

- Нет. Только то, что Вы должны немедленно выдвигаться.

- Я проинформирую Элисон, - Джон вздохнул.

- Я уже послал человека в лазарет, чтобы передать ей. Она пойдёт с Вами.

Джон на мгновение задумался.

- Ты знаешь, о чём тут вообще идёт речь?

- Единственное, что мне известно, так это то, что Кайл и вся верхушка лейтенантов заперлись и обсуждали что-то вчера весь вечер. Ни слова о том, что они обсуждали, всё было закрыто. Мне кажется, речь шла о Вас.

- Почему же?

- Иначе зачем звать героя сопротивления после дискуссии на целый день? Я бы лучше отправился, если бы был Вами. Ночью достаточно долго добираться, но сейчас день, и машины наверняка на взводе, после такого количества наших успешных рейдов.

Он повернулся, чтобы уйти, когда в комнату вошла Элисон.

- Привет, Энди, как Эмили? – спросила она.

- Хорошо. Я передам ей, что ты спрашивала о ней. Пока, - Энди вышел.

- Я предполагаю, ты слышала, что нам пора сматывать удочки и двигаться в главный бункер? – спросил её Джон.

- Да, а ведь это место стало уже почти что домом.

Джон огляделся вокруг себя. Обычные стены. Обычные полы. Две койки и небольшой стол. Единственное, что бодрило здесь, помимо Элисон, был тот глупый баннер на стене.

- Вот что я скажу. Мы возьмём баннер с собой. Повесим его в любой лачуге, которую нам дадут. Пожалуй, надо собираться. До главного бункера топать далеко.

Они упаковали свои вещи в две сумки. Джон поместил свой ноутбук и другие электронные приборы в третью сумку. Элисон сняла баннер, закатала его так плотно, как только смогла, и убрала в сумку.

Джон и Элисон подошли к люку, где их ожидали три бойца сопротивления.

- Привет, я Саманта, вы можете звать меня Сэм. Это Пол, а этот долговязый парень слева от меня Рико. Мы сопровождаем вас в главный бункер.

Они выскользнули наружу и начали пробираться сквозь завалы и щебень, преимущественно в согнутом положении, чтобы избежать СУ, центавров и эндо на своём пути. Они тайком пробирались через разрушенный пейзаж к люку, ведущему в главный бункер.

Джон волновался. Он не знал, зачем Кайл позвал его. Но это должно было быть нечто большее, чем просто вызов в главный бункер.

**2027, день 52, ранний вечер.**

Когда Джон и Элисон вошли в главный бункер, то обнаружили, что там поселилось гораздо больше людей. Всё это из-за нахлынувших бывших заключённых и постоянно прибывавших бойцов сопротивления. Джон никак не мог поверить, что он был здесь всего два месяца назад. Такое чувство, что он не был здесь уже целую жизнь. Здесь очень многое изменилось.

По прибытию в главный бункер сопровождавшие их солдаты оставили их. Двое охранников показали, куда им нужно пройти. Они петляли по коридорам, пока, наконец, не пришли к двери. Во всём бункере дверей было не так уж и много. Джон и Элисон мгновенно всё поняли. Это была дверь в комнату Дерека.

Один из охранников постучал в дверь.

- Входите! – послышался знакомый голос изнутри.

Охранник открыл дверь и жестом указал Джону и Элисон войти, а сам остался снаружи и закрыл за ними дверь.

Внутри комнаты, рядом со старым столом, стоял Кайл. На стене позади него висели карты местности и разорванный флаг штата Калифорния. Над флагом на стене была написано: «Группа сопротивления Гризли».

- Кайл! – воскликнула Элисон, обняв его. – Мы понятия не имеем, что происходит. Все держат рот на замке, едва ты послал приказ, чтобы мы пришли к тебе.

- Ну, у меня есть новости для Вас, и в основном они касаются тебя, Джон, - он слегка усмехнулся.

- И что же это? – спросил Джон, выглядя немного обеспокоенным.

- Ну, во-первых, Элисон, ты теперь лейтенант в сопротивлении. Это продвижение было единогласно принято людьми в блокпосте Дельта, за всю ту тяжёлую работу, которую ты проделала для них. Поздравляю.

Элисон улыбнулась, и Джон одной рукой обнял её.

- Поздравляю, Эли.

- Я не могу поверить, - восторгалась Элисон. – Не в продвижение, а в то, что люди из Дельты сохранили это в секрете.

Кайл улыбнулся ей.

- Нет для тебя лучшего времени, чтобы принять командование блокпостом Дельта.

- Погоди минуту! – вмешался Джон. – Мы управляли блокпостом вместе, и довольно неплохо, я могу сказать. Если бы не она, я бы не смог помогать тебе, как я помогал в последние мисси. Меня понизили, или что?

- Потерпи минуту, Джон. Тебя не отстранили от командования. Совсем нет.

- Тогда что? – Джон был загнан в угол иронической манерой Кайла.

Кайл остановился на мгновение, и начал наблюдать, как они двое опирались на каждое его слово.

- Из-за твоей выдающейся работы от имени сопротивления, а также из-за того, как ты смог объединить людей со времён своего прибытия, ты теперь лидер сопротивления группы Гризли. Что включает в себя этот бункер, сторону Альфа, большую часть Лос-Анджелеса, а также несколько блокпостов, включая блокпост Дельта.

Джон был полностью шокирован. Он не мог поверить в то, что сейчас услышал. Он хотел было что-то сказать, но его рот отказывался двигаться.

- Поздравляю, Джон, - улыбнулся Кайл.

- Что?.. но, это ты должен быть лидером. Ты и Дерек… так должно быть. Ты должен быть лидером в его отсутствие, не я! – Джон спотыкался, полностью поражённый услышанной новостью.

- Никаких «но» об этом, Джон. Ты гораздо лучший лидер, чем я. Мне потребовался день, чтобы убедить верхушку лейтенантов, однако мы пришли к единогласному решению. В настоящее время ты командуешь.

- Но почему? – Джон понизил голов. Он был в панике. Казалось, что сбывалась его самая худшая мечта.

- Я бы держался лидерства, пока мы не нашли бы Дерека, но мы не нашли его. Ты лучший лидер, чем я. Я видел, как ты командуешь, и я читал отчёты тех, кем ты командовал. Эти люди живут и дышат словами о твоих успехах. Они сплотились, чтобы помочь тебе тогда, когда тебе бы это потребовалось. Ты подарил им надежду. И ты снабдил нас армией машин. Никогда не думал, что увижу подобное. Не позволяй своим мелким страхам раздробить то, что подарила тебе судьба, - твёрдо произнёс Кайл, но не недружелюбно.

Джон опустил на пол свои сумки. Он вдруг стали очень тяжёлыми для него.

- Не волнуйся. Я, Элисон, твои лейтенанты, твоя подруга Кэтрин Уивер и её ассистент Джон Генри помогут тебе в этом, и предоставят необходимую поддержку.

- Я не ждал этого, - смиренно произнёс Джон. – Я не хотел этого.

- Я знаю, Джон, но никто не вправе отрицать твои лидерские способности. И люди знают, как ты заботишься о них. Заставлять их жить, это одно, но вести их на войну против Скайнета и всех его машин – это совсем другое. Ты отлично поработал с тех пор, как оказался здесь. Лейтенанты и лагеря выбрали тебя в качестве своего лидера. Я всё ещё буду твоим заместителем, и буду рядом, если понадоблюсь.

Кайл подошёл ближе и положил руку на плечо Джона.

- Вот что я скажу. Я уже вынес свои вещи и вещи Дерека из той задней комнаты. Почему бы тебе и Эли не устроиться, немного перекусить и передохнуть, а утром мы поговорим об остальном.

- Спасибо, Кайл, - сказала Элисон, и тот вышел из комнаты.

- Я не знаю, что делать, Элисон. Я пришёл сюда не для этого. Я не чувствую себя готовым.

- Всё хорошо, Джон, - она положила свою руку на его. – Я помогу тебе. Мы все здесь поможем тебе. И только что случилась замечательная вещь. Ты почувствуешь себя лучше утром. Ты ожесточал за пару недель, и шок от твоего продвижения явно тебе не поможет.

Элисон проводила Джона в заднюю комнату. Когда они вошли внутрь, то обнаружили гораздо больше, чем просто пустую комнату. Здесь была надлежащая кровать, просторный стол с двумя стульями, отгороженная секция в одной из частей комнаты, несколько полок для одежды и прочих предметов. Кайл и остальные хорошо подготовили комнату для новых поселенцев.

- Это дом, - сказала Элисон, по её лицу пробежала улыбка.

Джон всё ещё был поражённым от происходящего. Он хотел помочь этим людям, только ради того, чтобы починить Кэмерон и вернуться в то время, из которого он пришёл. Он никогда не думал, что достигнет лидерства в таком возрасте. Быть лидером, это то, что «будущий Джон», делал, не тот Джон, который всё ещё боролся со школьной математикой и химией.

Он поставил сумки на пол и с тяжёлым вздохом сел на кровать.

- Джон, что беспокоит тебя? Ты выглядишь напуганным.

- Я напуган. Я боюсь своей судьбы.

На этот раз он решил дать ей честный ответ о своём прошлом.

- Всю свою жизнь мне говорили, что я однажды поведу людей против Скайнета. Моя мама всю свою жизнь готовила меня как солдата. Я провёл свое детство, изучая компьютеры и компьютерные языки, электронные устройства, как собрать и разобрать оружие, как пользоваться им. Своё раннее детство я провёл среди солдат, наёмников и контрабандистов, которые научили меня боевым навыкам, тактикам и ручным боям. И всегда мне говорили, что я буду лидером. Это пугало меня. Моя судьба была высечена на камне ещё до моего рождения. И вот теперь я здесь, ещё даже не взрослый, но мне уже следует беспокоиться не только о тебе, но и обо всех.

Она слегка покачала головой, подошла к нему и положила руки на его плечи, едва сжимая их.

- Мы поможем тебе, Джон. Ты можешь положиться на нашу помощь. Лидерство не в том, чтобы нести это бремя в одиночку, а в том, чтобы позволить людям помочь разобраться тебе со всеми мелочами, оставив самому себе время на то, что ты делаешь лучше всего.

- И что же это?

- Ты вдохновляешь людей на нечто большее, чем пустое существование. Ты дал им надежду на будущее, свободное от Скайнета. Ты дал им стимул делать больше, сражаться упорнее, желать победить. Ты можешь сделать это. Я знаю, ты сможешь.

- Мне только семнадцать. Это не то, чего я ждал. Как я могу вести их?..

- Джон, - она сделала шаг назад от него и внимательно посмотрела в лицо. – Ты не можешь этого видеть в себе, не так ли? Ты не признаёшь свою способность вести, верно? Ты не пытаешься скромничать, ты действительно не знаешь, почему люди так отвечают тебе?

- Я… я не знаю…

- Джон, они видят в тебе то, что я увидела в нашу первую встречу. Вне зависимости ото всех твоих действий, внутри тебя есть тот, кто рвётся к жизни и надежде. Твои лидерские навыки настолько вжились внутри тебя, словно стали твоим инстинктом, и ты порой действуешь так, что ставишь людей вокруг себя в тупик. Ты ведёшь, потому что ты вдохновляешь людей вокруг себя. Они пойдут за тобой, потому что ты подарил им надежду тогда, когда они в ней так нуждались.

- Я не знал, - тихо ответил он, всё ещё не в силах переварить всю чудовищность своих новых обязанностей.

- Почему бы мне не принести нам что-нибудь перекусить. А ты пока бы распаковал все вещи, - она наклонилась и прильнула к губам Джона. Элисон обхватила рукой его шею, и он наклонил свою голову, чтобы ответить на поцелуй.

- Я сейчас вернусь, - сказала она, уходя, позволив своим пальцам нежно скользить по его шее.

Джон всё ещё не мог поверить в своё внезапное назначение на лидерство. Для него это было слишком неожиданно. Он встал и начал распаковывать вещи, размещая их на полках. Джон достал тот шуточный баннер, который солдаты сделали для него и Элисон. Он осмотрел комнату и обнаружил пару гвоздей на стене, достаточно далёких друг от друга, чтобы повесить баннер.

Вернувшись к столу, он достал ноутбук и решил добавить новую запись в журнал.

*2027, день 52*

*Я не могу поверить в то, что произошло со мной сегодня. Мама, мне так жаль за всё то горе, которое я причинил тебе, касательно своего отношения к моей судьбе. Сегодня моя судьба пришла ко мне не от кого иного, как от Кайла Риза. Я хотел бы, чтобы ты была здесь и увидела это. Я скучаю по тебе. Я так напуган сейчас. Моя единственная цель в этом будущем, в котором я оказался, была лишь сделать всё необходимое и всё возможное, чтобы помочь восстановить Кэмерон. Но моя судьба подняла свою голову и схватила меня своими челюстями. Больше у меня нет выбора. Не то, чтобы я верил, что у меня был выбор, но я всегда хотел, чтобы он был.*

Джон закрыл журнал и выключил ноутбук. Оглядел комнату. Единственная мысль, посетившая его, была «Откуда, чёрт возьми, в этой пустоши они достали подходящую кровать?». Он решил прилечь и подождать Элисон, но через несколько минут он уже спал.

Перед тем, как идти за едой, Элисон решила забрать свои вещи, которые она оставила здесь, когда уходила на задание с Кайлом и Джоном, в тот тайник в пустыне. Пока её не было, её комнату уже перевели, однако она успела сохранить свои вещи в безопасности. Она прошла в комнату хранения и сразу же нашла свой небольшой сундучок вместе с другими вещами, сложенными здесь, когда другие люди въехали в её старую комнату.

Элисон достала свой сундучок из-за других предметов и открыла его. Внутри было ещё несколько вещей, и почти развалившаяся коробка из-под обуви. В этой коробке лежало то единственное, что у неё было ещё до Судного дня. Пара маминых пуант. Она была учителем музыки, но прежде чем выйти замуж, она мечтала стать профессиональной балериной. Её мама привила Элисон любовь к классической музыке, и также учила её балету, до того, как бомбы упали.

Элисон нежно провела рукой по пуантам, думая, о какой жизни мечтала её мать для своего ребёнка.

- Мама, это не та жизнь, которой ты хотела для меня. Такой жизни для своего ребёнка ни один родитель не пожелает. Но, мама, я встретила человека, которого я полюбила, и я знаю, что он любит меня так же сильно, как и я его. Я счастлива, счастливее, чем я думала, что когда-либо буду.

Со слезами радости и печали, он обняла пуанту, воображая, что она так обнимает свою маму.

- Это не первый раз, когда ты говоришь это, верно? – спросила её подруга.

- Нет, - ответила Элисон, ничуть не поражённая дерзостью своей подруги. – Я говорила это однажды. Забавно, как повторяются обстоятельства. Но сейчас всё по-другому.

Элисон укачивала пуанты, словно в колыбельной.

- Ты можешь посчитать меня глупой, ведь я боец сопротивления, обучалась и закалялась в боях, но я всегда мечтала встретить человека, с которым провела бы всю свою жизнь.

- Я не думаю, что ты глупа. Твоя жизнь и твои мечты, как и всех остальных, были прерваны Скайнетом.

Её подруга вдруг поняла.

- Джон Коннор был тем самым человеком, - мягко сказала она, - не так ли?

- Да, он был. Но сейчас неправильное время, неправильное место, неправильное… всё, - по лицу Элисон текли слёзы, но она быстро вытерла их рукавом.

Она снова обернула пуанты во рваную коробку из-под обуви и убрала её в сундучок.

- Если бы представилась возможность, ты бы вышла за него замуж?

- А ты? – спросила Элисон.

- Мы говорим не обо мне. Сейчас мы говорим о тебе. Если бы ты смогла, ты бы провела остаток своей жизни с Джоном Коннором? – спросила её подруга, стараясь выдерживать серьёзный и спокойный тон.

Элисон вздохнула.

- Ты знаешь, что я безгранично люблю его. Здесь нет человека, которому я бы доверилась сильнее, но Джон не любит меня полностью. Мы оба знаем, кому принадлежит его сердце. Но возникни такая возможность, остаться с ним навсегда, я бы тут же вышла за него замуж, - Элисон остановилась на мгновение, и её лицо изменилось. – Но он никогда не попросит меня, ведь это не со мной он хочет провести свою жизнь.

- Прости меня, Элисон Мне не следовало загонять тебя в такую позицию.

- Нет, не извиняйся, - ответила Элисон. – Я благодарна за то, что ты сделала. Я знаю, почему ты позволила этому случиться, это не было частью твоего плана. Ты была здесь, чтобы помочь мне и поддержать меня, и ты хочешь для Джона только лучшего. Он удивительный молодой человек, полный надежды и жизни…

- Но ты больше не хочешь этого делать? – спросила её подруга.

- Я сделаю всё, чтобы помочь Джону и помочь тебе, - Элисон вытерла слёзы со щеки, прежде чем продолжить: - Но это так больно…

- Эли…

- Нет. Позволь мне закончить.

- Хорошо.

- Джон молод, хотя с каждым днём, я вижу, он всё больше походит на того самого человека, которым должен быть. Он растёт очень быстро, но он всё ещё уязвим, и я говорю не об его жизни. Мы оба знаем, насколько он уязвим. Я говорю о его физическом и психическом состоянии. Он убивает себя нехваткой сна, работает втайне, пытаясь скрыть это от меня, но я не могу сказать ему, что я знаю и что я видела, ведь тогда изменятся события. И вот теперь он стал лидером базы Гризли.

- И это, безусловно, хорошо. Теперь у него будет больше людей, готовых переложить на свои плечи часть обязанностей, чтобы он смог завершить свою работу.

- Но какой ценой? Будучи нашим лидером, он получит гораздо больше целей и задач, и мне придётся делать больше, чем просто помогать ему и защищать его. Он рискует, и потребуется тот, кто сможет остановить его от принятия слишком поспешных решений. А я оказываю недостаточное влияние.

- Я думаю, ты недооцениваешь свои способности. Кроме того, я не могу вмешиваться, пока он не закончит свою задачу.

- А ему и не нужно знать об этом. Всё так, как я объясняла прежде, как во время битвы на фабрику с винтовками, или в тот первый раз, когда… - Элисон покраснела и её подруга улыбнулась ей. - Кроме того, это не меня он любит. Не полностью. Он говорит это своей голове, но не от своего сердца.

- Ты говоришь это уже в третий раз. Откуда ты знаешь?

- Девушка знает это, и всё. Не нужно никаких навыков, ты просто знаешь. Это как инстинкт.

- Но у тебя секс с Джоном довольно часто, и несмотря на это, откуда ты знаешь, как он чувствует?

- В такие моменты он действительно бывает полностью честным со мной. Он такой ласковый, нежный и страстный, когда мы занимаемся сексом, и когда я с ним, я чувствую себя в безопасности, несмотря на то, что у меня хватит сил положить его на обе лопатки.

- Я понимаю. Прости, что загнала тебя в это.

- Тебе не о чем просить у меня прощения. Это я должна извиниться, за то, что обременила тебя своими жалобами. Но здесь не с кем поговорить так открыто.

- Я могу сделать больше, как ты и предлагала раньше. Просто… ты не будешь под контролем.

- У меня нет с этим проблем. Просто делай, когда нужно. Присмотри за мамиными пуантами. Это единственная вещь во всём мире, которую я люблю почти так же, как и Джона. Я не смогу вынести с ними новой разлуки.

- Тебе не о чем беспокоиться. Я обязана тебе большим за то, что ты сделала, чтобы помочь мне.

С новыми силами и уверенностью внутри себя, Элисон убрала всё в сумку на ремне, и вышла из пустой комнаты, направившись в ту, которую им выдали с Джоном. По пути она вспомнила прихватить что-нибудь перекусить, и зашла в столовую.

Когда она, наконец, вернулась в их комнату, Джон уже спал на кровати, полностью одетый. Положив еду на стол рядом с компьютером Джона, она разделась и скользнула под одеяло. Лёгкая улыбка пробежала по её лицу – она не помнила, когда в последний раз лежала на матраце.

После того, как Элисон заснула, и было ли это от её присутствия, или просто от волнения Джона, ему начал сниться сон. Даже не просто сон, а одно из воспоминаний детства. Одно из потерянных.

*В детстве он играл в одну игру с мамой, в джунглях. Игра была чем-то вроде пряток, но обязательным условием было обучение выслеживанию. Ранним утром, пока он ещё спал, она вставала и уходила в джунгли. Это было его задачей – проследовать за ней и найти её. Она всегда выбирала такое место, откуда она могла наблюдать за его шагами. Он всегда мог быть обманут, и всегда мог проглядеть её укрытие, однако он должен был научиться выслеживанию.*

*Однажды, когда ему было восемь, он потерял её след. Некоторые другие следы пересекали её собственный, и он потерял все её маркеры и отметки. Он запаниковал и бросился бежать. «Мама! Мама!» снова и снова кричал он. Он пробежал через джунгли и наткнулся на поляну, где она стояла и ждала его.*

*- Что я тебе говорила, Джон? – строго спросила она.*

*Он едва мог сдержать слёз.*

*- Что я тебе говорила? – вновь повторила она.*

*- Что если я запутаюсь, то должен вернуться к началу следа и начать заново. Чтобы думать и оставаться спокойным.*

*- Ты не сделал этого, верно? – вновь строго спросила она.*

*- Нет, - тихо ответил он.*

*- Ты запаникуешь снова?*

*- Нет, - уже более уверенно ответил он.*

*- Тогда иди сюда, - она опустилась на колени и раскрыла руки. Джон подошёл к ней и они обнялись.*

*Сара вытерла слёзы на его лице.*

*- Мы попробуем ещё раз завтра, - сказала она.*

Джон проснулся и обнаружил рядом с собой спящую Элисон. Он встал с постели и сел за стол. Рядом с компьютером лежало яблоко и миска, содержимое которой чем-то напоминало кашу, но пахло довольно отвратно. Проигнорировав кашу, Джон впился в яблоко, наслаждаясь его вкусом, и открыл ноутбук. Он открыл журнал и записал свой сон. В конце он добавил.

*Её уроки всегда включали ещё один урок внутри. Я часто задавался вопросом, сознательно ли она тогда выбрала путь, где её собственные следы перемешивались с другими. Чтобы посмотреть, буду ли я помнить её подготовку. Я никогда не повторил той ошибки. Но я и не забыл той паники и того страха, когда почувствовал, что потерял её. Я удивляюсь, почему это воспоминание пришло ко мне сейчас. Почти двадцать лет разделяют нас. Она не может добраться до меня, и, вспоминая слова Кэтрин, сейчас не время возвращаться назад. Так почему же мне снится сон о том, что я теряю её? В некотором роде, я потерял её, когда решил прийти сюда вместе с Кэтрин, и я уже смирился с этим.*

Джон достал цепочку с её ключами из-под рубашки. Смотря на эту вещь, он вспоминал её. Вспоминал плохие и хорошие времена. Несмотря ни на что, она всегда была на его стороне, и оказывал всегда самую большую поддержку.

- Я скучаю по тебе, мама, - тихо произнёс он.

Он взглянул на нежно спящую Элисон. Несмотря на то, что он заснул прямо так, в одежде, ей удалось скользнуть под одеяло. Джон посмотрел на время. Часы на ноутбуке показывали 22:00. До рассвета было ещё несколько часов.

Кэмерон.

Он вставил чип обратно в компьютер и начал программирование. Он был абсолютно уверен, что отменил все её команды по уничтожению, но всё ещё оставалось доработать её личность и поведенческие подпрограммы. Он пришёл к решению не включать матрицу личности Элисон Янг, особенно если та была на оригинальном чипе Кэмерон и должна быть на Турке. Он положился на собственную матрицу Кэмерон. Кэмерон II может быть похожа на оригинальную Кэмерон, но она вернётся домой, в 2009. Она должна восстановить основную матрицу и обеспечить маму помощью и поддержкой. Она нужна ей больше, чем ему.

После нескольких часов работы Джон почувствовал себя уставшим, закрыл ноутбук и убрал чип Кэмерон. Он тихо разделся и лёг под одеяло, осторожно, чтобы не разбудить Элисон.

Он чувствовал её запах, этот пьянящий аромат. Её волосы были мягкими, а тело тёплым. Так здорово, что в этом мире, поглощённом войной, он нашёл девушку, которая любила его. Он знал, что его сердце принадлежало Кэмерон, но сейчас ему нужно было починить её, чтобы она смогла отправиться назад и помочь его маме. Так что он не чувствовал себя виноватым или мучившимся от подобной любви, или, по крайней мере, он сам так себе говорил.

Джон наклонился и поцеловал Элисон в щёку, и прошептал ей на ухо:

- Я люблю тебя Элисон, больше, чем ты думаешь. Я не знаю, что бы я без тебя делал.

Он лёг рядом с ней, прижимаясь ближе. Но он так и не увидел ни её лёгкой улыбки, ни одинокой слезы, заскользившей по её щеке.

**2027, день 53, раннее утро.**

Джон почувствовал, как кто-то бережно тряс его за плечо, а потом услышал голос, шепчущий ему на ухо:

- Доброе утро, Джон.

- Гм… который час? – он открыл глаза и увидел склонившуюся над ним Элисон, с улыбкой на её лице.

- Время подниматься. Почти рассвет, и Кайл скоро появится, чтобы отвести тебя и познакомить с твоей новой командой.

- Сколько ещё до рассвета? – зевнув, спросил Джон.

- Почти час.

- Час! Зачем будить меня в такую рань, я бы мог вскочить и собраться за пять минут!

- Потому что, вероятно, это будет последний раз, когда я смогу сегодня тебя увидеть, и последний раз, когда мы будем наедине. Будучи лидером, ты будешь очень занят, и я хотела бы провести хотя бы один час вместе с тобой.

- Прости. Не подумал. Ты действительно веришь, что я могу вести этих людей? – спросил Джон, проведя рукой по её волосам.

- Джон, я верю в тебя. Я знаю, что ты можешь вести нас. Я доверяю тебе. Кайл доверяет тебе. И люди стали доверять тебе. Ты можешь сделать это, Джон, - она подчеркнула последние слова.

Джон посмотрел на неё, глубоко в её глаза.

- Я не знаю, почему, но когда ты смотришь на меня так, я уверен в том, что смогу сделать это. Я люблю тебя, Эли. И мне нужна твоя помощь. В одиночку мне не справиться.

- Я тоже тебя люблю.

Он смотрел на неё. Она смотрела на него, с такой добротой и теплотой.

- Иди сюда, - мягко сказал он. Они обнялись и начали целоваться.

Их страсть возрастала, и они всё сильнее целовали друг друга. Прикасались и ласкали тела друг друга.

Они занимались любовью нежно, выполняя желания друг друга. Они старались, но любили так, словно каждый момент мог оказаться последним. Мягкие стоны удовольствия сбегали с их губ, когда они находили чувствительные места на телах друг друга, и их страсть всё возрастала и возрастала. Всё, о чём они заботились, это любовь между ними, создавали её неповторимой и как можно более волшебной. Они желали удовлетворить друг друга.

Их любовь достигла пика, и крики страсти сорвались с их губ. Они прервали стоны в долгом и страстном поцелуе. В конце концов, они отпустили друг друга, так как начали задыхаться. До этого момента, все их мысли были только друг о друге. Они лежали на кровати, их лица соприкасались. Они ласкали и целовали и любили друг друга. Их тела блестели от пота, проступившего от безумной страсти.

Джон нежно провёл рукой по её лицу.

- Я люблю тебя, Элисон Янг.

- Я тоже тебя люблю, Джон Коннор, - она поцеловала его, притянув к себе.

День обещал быть долгим, и ни не знали, будет ли у них ещё время побыть друг с другом. Они не знали, как долго они будут не рядом друг с другом, поэтому просто лежали рядом, пока во внешнюю дверь не послышался стук.

**2027, день 53, 8 утра.**

- Коннор, я хотел бы познакомить тебя с верхушкой лейтенантов в этой войне, - сказал Кайл, когда они вошли в комнату, в которой было двенадцать человек, все от 18 до 30 лет. Многие из них провели в окопах больше времени, чем Джон за всю свою жизнь. – Они были выбраны на эти позиции людьми из своих блокпостов и лагерей. Их выбирали, основываясь на их успехах в войне. Они знают практически всё о ведении войны со Скайнетом, и помогут тебе выполнить твои планы.

Джон сразу же решил взять быка за рога.

- Кайл сказал мне, что ему пришлось убеждать некоторых из вас ради меня. Для меня это честь, что он считает меня более достойным для данного звания, чем себя, однако позвольте сказать, если кто-нибудь сомневается во мне и в моём назначении, то дверь вон в той стороне. Это война слишком серьёзна, чтобы у нас были разногласия на самом верху. Очень плохо, что лагеря были слишком эгоистичны, что они долго не могли объединиться ради взятия простого завода. Я не потерплю раздора ни в сопротивлении, ни между офицерами. Я должен знать, что могу положиться на каждого из вас, чтобы выиграть эту войну. Таким образом, вот ваш последний шанс. Если вы питаете какое-либо сомнение, то сейчас самое время уйти и позволить другому занять ваше место.

Мужчины и женщины просто стояли. Они не ожидали такого разговора с Джоном Коннором. Они выбрали мальчишку, а столкнулись с мужчиной. Готовым принять на себя ответственность.

- Никто не вышел. Я рад слышать это, потому что мне потребуется помощь каждого из вас. Ладно, люди. Просветите меня, что у нас происходит.

Джон провёл целое утро, изучая, через что прошло сопротивление после Судного дня. Он услышал от них столько жестокого, что удивился, как эти люди всё ещё были живы. После того, как регулярная армия покинула эти места, их попытки воевать превратились в пустое желание оставаться в живых, и быть на шаг впереди машин. Несколько раз металл нападал, чтобы уничтожить их. Незадолго до прибытия Джона машины пробрались прямо в бункер.

Люди собирали множество информации, однако последний следивший блокпост был обнаружен и уничтожен с месяц назад. Их последняя поставка оружия была перехвачена, и им пришлось довольствоваться остатками, пока не появился Джон с его тайником с оружием. У них не было возможностей нападать на крупные объекты, пока не захватили фабрику с винтовками. Это был наибольший успех сопротивления за последнее время. Они поверили в Джона с победой, так как он предусмотрительно подготовил армию машин, невероятно помогавшую им. С тех пор Джон участвовал в трёх крупных и успешных миссиях, и их число постоянно возрастало.

Позднее в своём журнале он записал:

*Неудивительно, что люди сплотились вокруг меня так сильно, несмотря на моё полное отсутствие желания быть лидером. Люди по-настоящему изголодались по надежде. Элисон, Кэтрин, Кайл, Дерек, мама, все они были правы о моей судьбе. Элисон сказала это лучше всего: «Ты подарил им надежду тогда, когда они в ней так нуждались».*

**2027, день 53, 2 часа дня.**

Элисон оказалась права. Она так и не увидела Джона, ведь он почти целый день провёл на встрече с Кайлом и верхушкой лейтенантов сопротивления. Она могла пойти с ними. Как лейтенант теперь, и как руководитель блокпоста Дельта, однако лучше для Джона быть там без неё, чтобы не отвлекаться.

Пока у неё не было никаких обязанностей, она решила навестить медика, Лору, которая обучала её до того, как они переместились в Дельту.

Элисон остановилась рядом с медицинской палатой, в которой Лора склонилась над одним из пациентов. Она помахала ей рукой, и Лора улыбнулась, увидев её.

- Как ты? – она обняла девушку, едва закончила с пациентом.

- Хорошо, как и Джон. Похоже, что мы вернулись сюда, и надолго.

- Я слышала. Похоже, что вы оба предназначены для великих дел.

- Возможно, так и есть. Я подумала, что тебе может потребоваться моя помощь, в лазарете. Мне всё ещё есть чему учиться.

Лора покачала головой.

- Твоё обучение закончено, дорогая. Док прислал твой файл. Он сказал, что ты самый лучший его студент, у него никогда таких не было. И сейчас тут действительно нечем пока заниматься, только лёгкими инфекциями. Почему бы нам не пройти ко мне, где мы отметим твоё повышение? У меня есть немного домашнего пива дока.

- Было бы здорово.

С лёгким смехом, обе из них направились насладиться короткой отсрочкой о войны и своих обязанностей.

Некоторое время спустя, отправив слегка подвыпившую Лору в её комнату, Элисон возвратилась к себе. Когда она приблизилась к её и Джона комнате, охрана сообщила ей, что внутри её ждала Кэтрин Уивер.

Она вошла внутрь и увидела Уивер сидевшей за столом Джона.

Элисон это раздражало, то, что Кэтрин сидела в их комнате без их же ведома.

- Что ты здесь делаешь?

- Я ищу Джона Коннора. У меня для него сообщение.

- Он занят сейчас. Он сейчас с Калом Ризом и верхушкой лейтенантов.

- О! По какому поводу? – спросила она, поднявшись со стула.

- Мы добрались сюда поздно вечером вчера, и узнали, что Джон, по настоянию Кайла, был избран лидером сопротивления.

Кэтрин Уивер улыбнулась.

- Хорошо. Когда я услышала, что его позвали сюда, я знала, что это что-то важное. Значит, он сделал это. Он стал, наконец, лидером сопротивления.

Элисон весьма вопросительно на неё посмотрела.

- Как ты могла предвидеть это? Ты что, ясновидец, или что-то в этом роде?

Уивер обошла вокруг стола и встала перед ним.

- Нет. Но, скажем так, у меня есть определённое качество предвидения, - *Не упоминая того, что я сама распространяла слухи о Конноре в других лагерях.*

Кэтрин подошла к Элисон.

- У девушки всегда должны быть маленькие секреты, о чём ты наверняка знаешь.

Элисон напряглась перед ответом, её глаза впились в Уивер.

- Что ты имеешь в виду?

- О, скажем так, мне известно о том, что среди всех людей, погибавших при атаке на фабрику, ты – единственная, кто остался невредим, а у Джона всего лишь несколько царапин, - она посмотрела на неё, со слегка приподнятой бровью.

- Это просто удача, - ответила Элисон, нервно улыбнувшись. – Она всегда бывает в сражениях.

- Да, конечно бывает, - Уивер смотрела на неё со знающей усмешкой и с проникающим взглядом.

Они стояли так некоторое время, изучая друг друга. Это был первый раз, когда они остались наедине. Элисон чувствовала себя достаточно неудобно под пристальным взглядом этой женщины, но, решив не показывать никакой слабости или страха перед ней, отвернулась.

Уивер первая прервала напряжение.

- Я рада, что у нас был такой маленький разговор. Пожалуйста, передай Джону, что я была здесь. Я попробую зайти позднее, - она протянула руку, словно желая обменяться рукопожатием.

Элисон проигнорировала предложенное рукопожатие.

- Я скажу ему. Теперь, если ты не возражаешь, я бы предпочла подготовить офис Джона к его возвращению. Тут есть некоторые доклады, с которыми он должен ознакомиться.

- Конечно, - Уивер нисколько не оскорбилась отвергнутому рукопожатию. – Позволь дать тебе совет напоследок.

- Если ты должна, - ответила Элисон, не совсем уверенная в том, что ей следовало услышать это, но она сделала это из-за уважения к странному другу Джона.

- Будь осторожна. Джон лидер теперь, но его сильные эмоции могут разрушить его. Он сдерживает их лучше, чем другие, но он переживает сильно и глубоко. Будь рядом с ним, когда он будет чувствовать боль.

Элисон почувствовала себя смущенной теперь.

- Прости за мою грубость. Тебе не надо волноваться о Джоне. Я всегда буду рядом с ним. Он никогда не должен ни бояться, ни волноваться. Мы сильно друг друга любим.

- Я знаю, - Уивер посмотрела на неё. *И интересно, откуда?*

- До свидания, Элисон. Береги себя.

Кэтрин подошла к двери.

- Подожди! Кэтрин!

Уивер остановилась и посмотрела на Элисон.

- Да.

- Джон должен вернуться поздно вечером. Если ты хочешь увидеть его сегодня, то это самое подходящее время.

- Спасибо, Элисон, - Кэтрин улыбнулась и вышла, аккуратно закрыв за собой дверь.

Элисон чувствовала себя неловко после её разговора с Кэтрин Уивер. Было в ней что-то такое, что заставляло Элисон чувствовать себя странно, словно она хранила какие-то тайны, которые никто, кроме неё, не знал.

**2027, день 53, 5 часов вечера.**

Элисон выбросила визит Уивер из головы и принялась за работу, сортируя последние доклады, которые лежали на столе Джона. Она отсортировала их в несколько стопок: деятельность Скайнета, месторасположение новых источников воды и еды, потенциальное расположение оружия и других припасов. Используя доступную информацию, она отметила необходимые элементы на карте.

Так же здесь лежала папка, с докладом от отдалённых лагерей – они желали присоединиться к сопротивлению. Едва она всё разместила всё на столе, как услышала накалённые голоса, постепенно приближавшиеся к двери.

- Нет, Джон, сейчас не время!

- Проклятье! Тогда когда? Вы прятались в этих дырах очень долго! Если вы не начнёте действовать быстро, то потеряете все плюсы назначения меня на эту должность. Это будет полной тратой вашего времени!

Джон и Кайл ворвались в комнату, лица обоих были в гневе.

- Что такое с вами двумя? – спросила Элисон.

- Скажи ему, Элисон. Скажи ему, что сейчас слишком опасно объединять все лагеря! - прокричал Кайл.

- Она-то хорошо знает всю ситуацию. Она была со мной на поле битвы. Мы видели, как вокруг нас все наши товарищи падали и умирали. И почему? Потому что лагеря были слишком эгоистичными, чтобы поделиться своими ресурсами. Все лагеря должны объединиться сейчас, под единым знаменем, или мы все погибнем!

Элисон вмешалась в разговор.

- Что ты хочешь сделать, Джон?

- Я хочу сделать радиопередачу, и обратиться ко всем лагерям, у которых есть радио, они, в свою очередь, смогут послать бегунов в те лагеря, где нет связи. Я хочу их всех созвать, чтобы объединить в одну армию.

- Это нас выдаст. Подобная радиопередача приведёт сюда огромное количество металла, - предупредил его Кайл.

- Тогда мы назначим место, где все лагеря смогут соединиться. В горах есть места, которые не видели подобных разрушений, как в городах. Места, где люди смогут найти еду и воду без атаки машинами. Мы отправим всех людей туда, оставив позади лишь небольшой бойцовский отряд, и после моей радиопередачи, оставшиеся из нас заберут радио с собой.

Кайл и Джон просто смотрели друг на друга. Кайл обдумывал услышанное.

- Кайл, Джон прав. У нас уже есть отчёты из близких лагерей, которые готовы присоединиться к нам. Неужели это настолько плохо, даже если мы переместим целый лагерь?

Кайл взглянул на Элисон. Он всегда ценил её мнение, и они вместе выбрали Джона своим лидером. Какой смысл спорить, когда решение уже было принято, и он знал, что Джон был прав.

- Хорошо. Но потребуется время, чтобы договориться.

- Сколько?

- Двадцать четыре часа только на то, чтобы доставить всем твоё сообщение. Некоторые лагеря поддерживают тишину, и выходят на связь только в назначенное время.

- Я вызову их, когда буду в блокпосте Дельта.

- Тебе лучше сделать это без ведома лейтенантов. Некоторые из них знают о твоих желаниях. Они были со мной в тот день, когда я присоединился к тебе рядом с фабрикой по изготовке плазменных винтовок. Они слышали всё то, что ты сказал.

- Кайл, пойми, я делаю это для интересов сопротивления. Если мы не объединимся в этой войне, то мы все умрём. Будем только хорошо вооружёнными трупами. Мы должны сделать это сейчас.

- Ты прав, Джон. Но прежде чем я пойду к твоим лейтенантам с этим сообщением, я должен, по крайней мере, знать о некоторых местах, куда мы можем направиться. Они захотят узнать.

- Прежде чем вы оба пришли, я обновляла карты, в соответствии с последними данными разведки, - сказала Элисон. – Есть всё ещё места, в которых не возникало никаких машин, ни эндо, ни Огров, ни СУ.

- Мы взглянем, и ты познакомишь меня с твоими знаниями карты.

Кайл, Джон и Элисон пробыли у карты некоторое время. В конце концов, они нашли только одно место, куда могли пойти. Хорошее для защиты место, всего в пятидесяти с небольшим милях от их нынешнего месторасположения. Какова же ирония местности. Джон был там прежде, вернее, рядом. Это был лагерь Пендлтон. Военная база к северу от военного училища Альто, в военном городке Карлсбад.

*Из журнала Джона Коннора.*

*2027, день 53.*

*Элисон отправилась с Кайлом на встречу с лейтенантами. С её новым положением она имела доступ к подобным собраниям. Она пошла, потому что хотела помочь Кайлу отстоять мой план по объединению сопротивления. Я не пошёл, потому что хотел продумать стратегию.*

*Хотя на самом деле я программировал один из чипов, который дала мне Кэтрин. Процесс был медленным, но я основательно вносил все изменения. Другая Элисон, на которой основана моя Кэмерон, должно быть, была той ещё девушкой. Я понимал, почему ‘будущий-я’ и она были довольно близки. Если Кэтрин и я вернёмся в настоящее, которое сейчас для нас прошлое, и я встречу Элисон в реальной временной ветке, то как на всё это повлияют мои нынешние отношения с Кэмерон или Элисон?*

*Всё это может запросто свести с ума. Как я могу предугадывать свои дальнейшие действия, когда сталкиваюсь с тем, что я должен сделать? И на вершине всего этого я – в будущем, пытаюсь делать то, ради чего призвала меня судьба. От простых попыток понимания этого рождается головная боль. Я стараюсь не думать об этом, но моё нынешнее положение всегда возвращает меня к этим мыслям. Моя нынешняя ответственность не приемлет гадания. Я просто должен делать то, что считаю правильным на данный момент, а потом идти вперёд.*

**2027, день 53, 8 часов вечера.**

Джона прервал стук в дверь.

- Кто там?

- Кэтрин Уивер хочет видеть Вас, сэр, - послышался ответ с другой стороны двери.

- Пусть войдёт, - Джон сохранил работу и закрыл ноутбук.

Кэтрин прошла через дверь. Охранник, едва она вошла, плотно прикрыл дверь.

- Что ж, Джон, тебе идёт сидеть за столом. Я говорила тебе, что, в конечном счете, ты станешь лидером сопротивления.

- Да. В общем, судьба, кажется, действительно навязала мне своё решение. Я просто надеюсь, что справлюсь со всем этим, учитывая мой возраст.

- Джон, у тебя есть опыт и знания, которых нет у этих бойцов. Ты дал им оружие, которое позволило им приобрести ещё более мощное оружие. Ты принял участие во многих успешных операциях. Ты герой для этих людей, а герои часто оказываются теми, кем они себя не представляли.

- Ну, этот герой чувствует себя ещё немного зеленым для подобной ответственности. Ты помогла мне попасть сюда, так что я собираюсь положиться на тебя ещё больше, как и на Джона Генри. Что привело тебя сюда?

*Да, тебе придётся полагаться на меня больше,* подумала она.

- Джон Генри думает, что смог установить местоположение своего брата.

- Брата?

- Да, ещё один искусственный интеллект. Он попытался напасть на Джона Генри в 2009, но так и не преуспел. Учитывая доступ Джона Генри к компьютерам на фабрике, он смог поймать такой же сигнал. Мы думаем, что это Скайнет.

- Он отследил сигнал? Потому что если он отследил его, то мы могли бы атаковать основной центр Скайнета, и быстро довести эту войну до конца.

- В данный момент он работает над этим. Он нашёл общую локацию, и сейчас пытается сузить диапазон. Настоящий ответ скрывается за тенями, однако Джон Генри уверен, что Скайнет находится в южной Калифорнии.

- Это хорошие новости! Как идёт ремонт Кэмерон?

- Когда я уходила, она была подготовлена к удалению кожного покрова.

Джон вздрогнул, представив, как удаляют её органику с эндоскелета.

- Я хотел бы быть там, чтобы помочь.

- Ты очень хороший друг, раз пытаешься сделать всё ради того, кого ты любишь, однако ты не можешь сделать много на данный момент, лишь ждать. Завод завершит ремонт, а ты сможешь подготовить чип.

Джон глубоко вздохнул.

- Я знаю, что ты права, но почему-то мне кажется, что я делаю недостаточно для неё. Она здесь из-за меня. Я должен это сделать.

- Может быть, однако фабрика сможет сделать большую работу за меньшее время.

Уивер по-матерински улыбнулась ему.

- Могу я спросить, что ты собираешься делать, когда ты теперь лидер сопротивления?

- Первое дело – реорганизация сопротивления.

- Правда? – улыбнулась она, в ожидании его ответа. – Зачем ты делаешь это?

- В настоящее время гражданское сопротивление слишком дезорганизовано, множество отдельных лагерей и бункеров в этой области. Я буду вещать радиосообщение в течение двадцати четырёх часов. Настало время объединить сопротивление в одну большую армию против Скайнета, и укрепить командную структуру. Я не собираюсь лишать прав малые лагеря, только централизовать и укрепить их.

- Почему ты решил, что сейчас подходящее время?

- Послушай. Прямо сейчас люди готовы действовать. Наши силы сильно возросли, после взятия «Столетия», плюс у нас есть поддержка с плазменными винтовками. Впервые за долгое время сопротивления оказалось достаточно сильным, чтобы сопротивляться. Но чтобы бороться со Скайнетом, нам нужно больше людей. Наша цель – уничтожить Скайнет, а не просто выжить его нападения.

- Я рада это слышать. Что будешь делать?

- Мы не можем действовать без разведки. Если Джон Генри сможет…

Его прервал громкий взрыв снаружи, который затряс комнату.

- Что за чёрт?.. – воскликнул Джон, когда на него посыпалась пыль с потолка.

Ещё больше взрывов сотрясли комнату. Уивер пододвинулась ближе к Джону, приготовившись защищать его, если потребуется.

Дверь распахнулась, и внутрь ворвались Кайл с охранником. Снаружи слышалась перестрелка.

- Машины ворвались! В основном, без кожи, все вооружены плазмой или тяжёлым калибром! – крикнул Кайл.

- Выведи всех людей через возможные выходы! – закричал Джон, заглушая звуки перестрелки. – Уведи их глубже в тоннели, если потребуется! Мы встретимся в Дельте!

Бум!

Ещё один взрыв чуть не сшиб их с ног, и Кайл с охранником выбежали из комнаты выполнять приказ Джона.

- Кэтрин, возвращайся к Джону Генри. Скажи ему, что мы будем в Дельте. Оттуда мы переместимся в военную базу неподалёку от Карлсбада. Как только закончится ремонт Кэмерон, перемести её тело как можно ближе к той позиции, и приведи меня к ней. Я почти закончил работу над её чипом, но мне нужно больше времени.

Бум!

Ещё один взрыв, и обрушилась часть потолка. Джон поднялся с пола, откашливаясь.

- Джон, тебе нужно уходить, пока тебя не убили, - она сказала это с тревогой. Он не мог умереть, пока её план не пришёл бы в исполнение.

- Кэтрин, иди и поторопись. Скажи Джону Генри, пусть отслеживает Скайнет как можно дольше, более конкретное общее месторасположение лучше, чем туманное место, хорошо?

Джон взглянул на Кэтрин, на машину, терминатора, которая стала для него другом.

- Береги себя, Кэтрин. Я не могу победить в этой войне без твоей помощи.

Кэтрин посмотрела на него в ответ, на молодого парня, который был похож, и в то же время отличался от Джона Коннора из её собственного времени.

- Скоро увидимся, - сказала она, и вышла.

Послышалось ещё несколько взрывов. Джон схватил компьютер и чипы, и запихнул всё в сумку. Он как можно быстрее упаковал все вещи, которые смог достать, и выскочил из внутренней комнаты.

- Джон! Джон! – крикнула Элисон, врываясь в офисную комнату.

- Эли! Что ты делаешь здесь?

- Вернулась за тобой. Нужно торопиться. Металл перекрыл почти все выходы.

- Я захватил вещи. Возьми это – он кинул ей сумку и плазменную винтовку.

Джон закинул обе сумки на плечо, и перезарядил Remington 870, любимый дробовик его мамы, и ему в голову не приходило сейчас ничего лучше.

- Проклятье. Мы не пробыли здесь достаточно долго, чтобы почувствовать себя как дома, - проговорил он, едва они вышли из комнаты.

Они бежали по коридору, под крики солдат и выстрелы из плазменных винтовок. Повсюду то и дело возникали плазменные взрывы, люди и машины палили друг в друга.

- Элисон! Какой наилучший выход отсюда?

- А куда мы идём?

- Дельта. Там соберём оружие и людей, и направимся в Лагерь Пендлтон оттуда.

Звуки плазменных винтовок становились всё громче, с прибытием каждой новой машины. Крики умирающих солдат перекрывали свист пуль и плазменных лучей.

- Сюда, Джон. Я знаю путь, о котором больше никто не знает.

Джон проследовал за Элисон по коридору. Мёталл двигался за ними. Солдаты пробегали мимо них, бежали на машин, палили в них, чтобы дать возможность людям скрыться в тоннелях.

- Здесь, Джон, - Элисон остановилась у входа в тоннель, который какое-то время назад был заколочен. Она оттянула две доски.

Джон просунул вперёд их сумки и оружие, а затем начал пролазить сам.

- Поторопись, - крикнул он Элисон.

Она едва успела войти в тоннель, как позади них раздался ослепительный взрыв, от плазменных винтовок.

Сквозь доски показались металлические ноги. Джон приготовил дробовик, однако машины проходили мимо. Раздавалось всё больше и больше взрывов. Он и Элисон сидели тихо, они ждали, пока машины пройдут ещё дальше.

- Хорошо. Теперь они должны быть достаточно далеко. Куда ведёт этот тоннель?

- Тоннель был заброшен много лет назад. Земля была слишком мягкой. Она выдержала обрушения, однако под натиском ливневой воды во многих местах обвалилась. Впереди будет большая дыра. Мы там сможем протиснуться. Затем сможем пройти по трубе к основной линии, а после вперёд четыре мили. Мы будем далеко от блокпоста, однако вне опасности, пока не достигнем поверхности…

- Это, наверное, здорово, знать тоннели так, как ты их знаешь. Я люблю тебя.

- Я знаю. Пойдём, пока они не нашли нас, - сказала Элисон, посерьёзнев, и кивнув головой в сторону отверстия в трубе.

Элисон и Джон проскользнули сквозь дыру, в трубу. Она была не шире самого отверстия, однако в скором времени они выбрались в более просторную трубу.

Пока они спускались по ливневой канализации, участилась вибрация и урчание. Выбравшись в основную линию, Джон рискнул добраться до поверхности, и посмотреть ,что происходило снаружи.

Он поднялся по лестнице и открыл крышку люка. В небе кружили СУ, стрелявшие из плазменных пушек по разбегавшимся людям. Некоторые Т-800 Джона Генри пытались создать заслон своим собственным огнём, однако даже их огневой мощи не хватало, чтобы снять все СУ, кружившие в небе.

Джон услышал грохот неподалеку от себя, и повернул голову. По разбитой дороге, ведущей прямо к Джону, шагал центавр. Его плазменные пушки мгновенно сжигали людей. Джон потянул крышку люка обратно, прыгнул вниз, и с лёгким всплеском приземлился на землю.

- Что ты видел? – прошептала Элисон.

Джон прижал палец к губам, и указал наверх. Грохот становился всё громче и громче, пока машина не прошла, наконец, прямо над ними.

- Центавр. Шёл прямо на нас. Вдали СУ стреляли по солдатам, пока наши Т-800, пытались их защитить. Это не хорошо, Эли. Скайнет определённо начал масштабное наступление.

- Должно быть, это те машины, которых мы нашли, пока я была на патруле. Вот что Скайнет планировал.

- Похоже на то. Нам нужно идти, сейчас.

Они вместе подняли свои вещи, и побежали по тоннелю, так быстро, как они только могли. Они так и не увидели пару красных глаз, светившихся позади них в тоннеле.

\*\*\*

Кэтрин Уивер быстро и бесшумно пробиралась сквозь завалы и щебень, используя любую деталь как укрытие. Серебристый угорь стремился как можно дальше отойти от главного бункера.

Наконец, найдя подходящее укрытие, где никто, даже терминаторы с их инфракрасным зрением, не смогли бы увидеть её, она приняла человеческую форму, и достала радио.

- Джон Генри, как успехи с ремонтом тела Кэмерон?

- Только что завершено. Её сплав готов для повторного прикрепления органической оболочки.

- Тогда поторопись и выполни все мои указания, которые я дала относительно Кэмерон. Скайнет атакует эту область, и скоро нападёт на твою фабрику. Конец связи.

Она остановилась и посмотрела на то разнообразие машин Скайнета, атаковавших сейчас бункер. С воздуха сыпались выстрелы СУ. Наземные СУ открывали огонь по всему, что двигалось. Людей оказалось больше, чем она считала, все они выпрыгивали из-за люков и старались убежать.

Уивер могла только надеяться, что новые друзья Коннора помогут ему выбраться оттуда живым, потому что даже она не могла защитить его от подобной огневой мощи.

\*\*\*

Серебряная фигура следила за несколькими мониторами. На разных мониторах передавалось видео с воздуха (СУ), с земли (наземные СУ и терминаторы), а также с туннелей (терминаторы), пока машины вели массовую охоту на людей.

Фигура почти что дрожала от радости, наблюдая за развернувшейся кровавой бойней.

Улыбка отразилась на его лице, когда он начал смотреть последнее видео. Два человека бежали по тоннелю. Парень, подросток, и девушка, почти двадцати лет.

Они повернулись и открыли огонь. Видео засверкало и затряслось, но осталось стабильным.

- Определить девушку! – приказал он.

Девушка повернулась и открыла огонь по преследовавшему её металлу. Видео быстро масштабировалось и зависло на её лице. Рядом зарябил список имён и фото, а после остановился, и сверил найденную фотографию. «Элисон Янг, совпадение – 99,99%».

- Это интересно, - тихо произнесла серебряная фигура. – Трудно поверить, но она, должно быть, пережила первую зачистку. Дайте крупный план парня! – он прокричал в микрофон.

Видео масштабировалось и застыло на лице парня, обернувшегося к преследовавшей его машине.

- Определить его! – он произнёс в микрофон. Небольшое окошко со списком вновь выскочило на мониторе, и список побежал вниз по именам и фото. Вскоре появилось совпадение. Две фотографии налегли руг на друга. «Джон Коннор, совпадение – 99,95%».

- Наконец-то! Наконец-то! Ты заставил меня побегать, Джон Коннор. Я потерял тебя в 2009. Я провёл зачистку тоннелей и потерял тебя. Но теперь я до тебя доберусь, - тихо произнёс он.

- Убить его! – закричала фигура. – Убить Джона Коннора, сейчас же!