**Часть 2. Армагеддон (Armageddon)**

Глава 21. Наперекор всему (Against All Odds)

*Вторая часть*

**2016, семью годами после Судного дня, ранняя зима.**

Саванна быстро поднималась по заснеженной тропе, она искала Кэмерон. В последние месяцы, Саванна заметила, что Кэмерон довольно часто стала ходить сюда, просто чтобы побыть в одиночестве, однако девушка не могла дожидаться в бункере её возвращения, чтобы передать хорошие новости.

Преодолевая последние метры, она, наконец, увидела Кэмерон, стоявшую на краю уступа, не сводившую глаз с долины.

- Кэмерон! – закричала она. – Ты никогда не догадаешься, что произошло!..

Кэмерон слышала приближение девушки, уже некоторое время как. Её шаги, её дыхание, она не могла ошибиться, что это именно Саванна карабкалась вверх по склону. Кэмерон приходила сюда, подальше от людей и от другого шума, чтобы просто побыть одной, наедине со своими мыслями и воспоминаниями.

- Ты никогда не догадаешься, что произошло! – снова сказала Саванна. – Сара и я, мы практиковались в рукопашной, и я уложила её! Прямо в грязь!

Кэмерон повернулась к ней лицом.

- Это хорошо. Сара хорошо обучила тебя.

Увидев лицо Кэмерон, радость Саванны от недавнего достижения мгновенно улетучилась.

- Что случилось, Кэмерон? Ты плакала?

Та лишь вяло улыбнулась.

- Я просто хотелось плакать, потому что была одна.

- Но ты не одна. У тебя есть я, и Сара. Мы семья.

- Да, - Кэмерон вытерла слёзы, всё ещё остававшиеся на лице. – Мы семья.

Саванна подошла к ней и обняла.

- Что бы ни случилось. Мы поможем.

- Нет, вы ничем не сможете помочь. Это всего лишь вопрос времени.

- Ты снова говоришь загадочно. Я думала, Сара сказала тебе перестать давать неоднозначные ответы.

- Сара мне не босс.

- Нет. Но она твой друг. И, честно говоря, она как мать и друг для нас обеих.

- Я знаю. Иди внутрь и приведи себя в порядок. Я скоро приду, помочь тебе с твоей физикой.

- Уже сделала. Вчера вечером, когда ты была в лаборатории. Что, кстати, ты там делала?

- Пыталась понять, как была устроена одна из машин Скайнета.

Кэмерон улыбнулась своей подруге.

- Давай вернёмся внутрь. У тебя ещё химия впереди.

Пока они шла по склону, Саванна решила завязать разговор на другую тему.

- Сара получила доклад от полковника в отставке, Сингера.

- Как его челюсть?

- Ну, выглядит довольно неплохо, вроде залечилось после того, как Сара сломала её. Как бы там ни было, он завлёк за собой один из тех диверсионных отрядов, которые прерывали поставки регулярной армии, что мы должны были защищать.

- Где они?

- В настоящее время стоят на месте, в двадцати пяти милях отсюда. Сингер, чтобы всем стало известно, сказал, что поставка, якобы, пройдёт севернее Мексики, и бандиты с тех пор не продвинулись.

- Это было очень неосторожно с его стороны.

- Нет. Не было. Он солгал специально. На этой неделе вообще не должно быть поставок. Вот почему Сара хочет вечером уже выходить.

- Понятно.

- Она хочет, чтобы я пошла с ней, но только наблюдать. Я хотела бы спросить, а ты пойдёшь с нами? Мы были вне поля зрения, так что тебе не придётся волноваться о том, что тебя увидят.

- Хорошо, - Кэмерон улыбнулась ей. – Но ты должна делать то, что я говорю, когда я скажу тебе. Если с тобой что-то случится, Сара демонтирует меня, и очень быстро.

- Спасибо, - Саванна улыбнулась и сжала руку Кэмерон.

**2016, тремя ночами после.**

Кэмерон и Саванна шли со своего наблюдательного поста к маленькой хижине, спрятанной между деревьями. Снег уже сошёл с вершин, и начал медленно покрывать долины.

Когда они подошли ближе, Кэмерон прошептала:

- Возможно, тебе лучше подождать снаружи. Я не знаю, что такое хочет Сара.

- Чёрта с два! - ответила девушка, немного дрожа. – Тут холод! Я иду туда, где тепло.

- Хорошо, но тебе следует слушать то, что я или Сара говорим тебе.

Две девушки вошли в хижину и обнаружили Сару, стоявшую над распростёртым телом молодого человека, немногим старше Саванны. Из уголков его рта сочилась кровь. Сара тяжело дышала, кулаки были сжаты, волосы потрёпаны.

- Кто он? – спросила Кэмерон.

Сара опустила кулаки.

- Один из диверсионной группы, что крали наши поставки. Он остался сторожить их сокровища, пока другие члены группы отправились на поиски нашей фальшивой поставки.

- Что случилось?

- Он атаковал меня, когда я сказала ему, что его семья мертва.

- Наши люди не убивали их, верно? – спросила Саванна, повысив голос.

- Нет. Машины убили. Группа Т-600 и некоторые старые Т-1. Мы примчались сюда из каньона по первому предупреждению. Мы предложили рейдерам сдаться и пойти с нами. Они отказались. Так что мы ушли и оставили их на произвол судьбы.

- Но, конечно, было хотя бы что-то, что ты могла сделать? – запротестовала девушка.

- Саванна! – зашипела Сара. – Я отвечаю почти за сто человек, не упоминая нашу базу на Грум Лейк! Если бы эти машины схватили бы хотя бы одного из наших людей, и он бы заговорил, мы были бы мертвы! И это была бы моя вина. Лучше пусть умрут несколько налётчиков, чем все наши люди.

Саванна кивнула.

- Я понимаю. Так что ты хотела от нас?

- Не от вас, только от Кэмерон.

Кэмерон перевела взгляд с мальчишки на Сару:

- Да.

- Мне нужно достать из него информацию. Я не могу не думать о том, как быстро тогда тот мужчина сдал тебе информацию о местонахождении грузовика, когда поймали Джона. Сделай то же и с этим парнем.

- Это была не я. Это была другая Кэмерон.

Сара покачала головой, и её лицо словно сказало *жаль*.

- Но я могу сделать то, что ты просишь. Может, тебе и Саванне лучше прогуляться.

- Куда я пойду… - запротестовала девушка. – Я только начала ощущать, как мои ноги отходят…

- Хватит жаловаться, - сказала Сара, схватив её за руку. – Тебе действительно лучше не видеть этого.

Кэмерон подождала, когда обе женщины покинули хижину.

- Можешь перестать притворяться. Я знаю, что ты в сознании.

Парень открыл глаза и уставился на девушку.

- Как твоё имя? – спросила Кэмерон.

Парень уставился на неё вызывающе. Кэмерон словно бы случайно потянулась куда-то за спину, но потом резким движением, что даже её рука размылась в воздухе, выхватила нож и метнула его. Тот воткнулся в дерево в одном дюйме от ног парня, прямо рядом с промежностью.

Нож, воткнутый в дерево, слегка подрагивал. Металлический напряжённый звон нервно угасал в хижине.

Парень моментально перевёл взгляд с ножа на Кэмерон:

- Ричард! Ричард Харман!

- Хорошо, - Кэмерон опустилась перед ним на колени. Её рука чувственно прошлась по дрожавшему ножу. – Видишь. Это было не трудно, - Кэмерон улыбнулась ему, но в её глазах не было ни капли юмора. – А теперь скажи мне, где ваша операционная база, сколько человек в вашей организации, кто ваш лидер, и возможно, - она вынула нож из пола и провела по лицу парнишки, - *возможно* тогда я не стану тебя кастрировать.

Она холодно и грозно посмотрела на него. Парень сглотнул.

Двадцать минут спустя, Сара и Саванна возвращались обратно к хижине.

- Это самый суровый снегопад со времён Судного дня, - произнесла Саванна, дрожа в своей тонкой куртке. Она уже переросла свои варежки и шапку, но так хотела бы снова их надеть…

- Это хорошо. Когда растает весной, у нас в цистернах будет достаточно воды.

- Так много ради глобального потепления, да? – улыбнулась Саванна.

Хижина только показалась им на глаза, как они услышали громкий удар и крики. Две женщины мгновенно бросились к хижине и уже почти добрались до двери, но в этот момент сквозь окно в облаках осколков и разбитого дерева вылетел парень и упал на спину.

Так же быстро наружу выбежала Кэмерон, снеся при этом дверь с петель. В её руке был нож. Сара и Саванна застыли, с ужасом глядя на глубокую рану на её лице, от края её головы до линии челюсти, полностью обнажавшую металл.

- Что произошло? – спросила Сара.

Кэмерон остановилась. Она была настолько увлечена дракой с Ричардом, что даже не услышала, как две женщины приблизились к хижине.

- Я потеряла бдительность. Он показал всеми способами, что покорился. Ответил на все вопросы. Я только отвернулась, чтобы найти что-либо, чтобы связать его, как она напал на меня, с ножом, который прятал под одеждой. Он порезал мне лицо, но когда увидел, что я не человек, он на мгновение замер. Это дало мне необходимо преимущество, но он сопротивлялся. Он оказался одним из самых решительных бойцов, и я сделала всё возможное, чтобы не убить его.

- Понятно, - ответила Сара. – Кто он? И что ты узнала о поставках?

- Его зовут Ричард Харман. Я получила необходимую тебе информацию. Когда мы вернёмся на Хрустальный Пик, тебе лучше связаться по радио с Хуарезом, в Мексике, и велеть ему перенаправить все дальнейшие поставки через Санта-Фе.

- Это плохо.

- Если Скайнет доберётся до них первыми, то у тебя на руках будет небольшая война, пока последние налётчики не уйдут или не сдадутся в плен.

В это время Саванна смотрела на молодого парня. Окровавленный, весь в синяках, он не двигался с того момента, как приземлился на снег. Она никогда не видела Кэмерон настолько жестокой раньше.

- Он ведь не мёртв, верно? – спросила Саванна.

Ричард испустил длинный стон.

- Очевидно, что нет, - Кэмерон убрала нож и зашагала прочь.

- Вот почему ты не хотела, чтобы я была здесь? – спросила Саванна, когда они вместе с Сарой нагнулись, чтобы подхватить парня за руки и потащить его. – Мне не привыкать к насилию.

- Конечно, но ты никогда не видела Кэмерон за тем, что она делает очень хорошо. А вы обе достаточно близки друг с другом. Я не хотела давать тебе причин не доверять ей.

- Я знаю, что она. Она машина.

- Да. И это никогда не изменится. Но то, что она, не определяет того, *кто* она, а сейчас ты видела ту её часть, что не встречала прежде, ту часть, которая была запрограммирована Скайнетом. Тебе не надо было видеть это. Я не хочу, чтобы ты видела это.

Саванна кивнула головой, и они продолжили идти вслед за Кэмерон, волоча за собой парня.

- Как ты думаешь, если бы мы не пришли вовремя, Кэмерон убила бы его.

Сара сделала несколько шагов, прежде чем ответить.

- Я не знаю. Честно, я не знаю.

Пару миль спустя две женщины начали постепенно уставать от волочения юноши.

- Эй, Кэмерон! – крикнула Сара киборгу, которая уже достаточно сильно опережала их. – Может, поможешь?

Кэмерон остановилась и повернулась к ним лицом. Её руки держали разрезанную кожу на лице. Единственный способ восстановления, пока они не добрались до базы.

- Он притворяется, - крикнула она в ответ, просканировав тело.

- Что?! – Сара посмотрела вниз и увидела улыбку на лице парня. – Ах ты сукин сын! - закричала она и несколько раз ударила его по лицу, сломав ему нос.

Связав ему руки за спиной и завязав глаза, Сара и Саванна заставили его идти весь дальнейший путь до Хрустального Пика перед ними.

**2019, десятью годами позднее Судного дня, середина лета.**

Кэмерон ещё раз просмотрела медицинское заключение. Всё было хорошо. По результатам тестов, у Сары было прекрасное здоровье.

Кэмерон откинула занавеску и нашла Сару сидевшей на столе для осмотра, всё ещё в том же глупом чёрном халате, в каком она была до осмотра.

- Ну? – спросила Сара.

- У тебя прекрасное здоровье. В соответствии с этими результатами, ты находишься в ранней стадии менопаузы.

Сара испустила вздох облегчения.

- Слава Богу, всего лишь менопауза. Никогда не думала, что буду рада услышать это слово. Я боялась, что это может быть рак.

- Твои страхи не оправдались, твой организм просто меняется. Все результаты точные, без единого намёка на рак.

Сара слезла со стола и начала снимать халат. Она попыталась дотянуться руками до узлов, однако как бы не старалась, у неё ничего не получалось, поэтому она, признав поражение, повернулась спиной к Кэмерон и показала на узлы.

Пока Кэмерон развязывала узлы, Сара решила спросить:

- Ты когда-нибудь думала, чем будешь заниматься после войны? Я думаю, из тебя вышел бы отличный врач.

- Нет. Меня беспокоит лишь твоё благополучие, и благополучие Саванны Уивер, - ответила она, и, когда полностью сняла халат, стала изучать спину Сары. – Можно я задам тебе вопрос? – осторожно спросила Кэмерон, когда Сара отбросила халат в сторону.

- Валяй, - ответила женщина, надевая трусы.

Было время, когда Кэмерон непременно бы ответила «кого валять?», однако после стольких лет, проведённых вместе с Сарой, она пополнила свои базы данных на чипе.

- За последние семь лет ты была в прекрасном состоянии здоровья, и была вполне половозрелой. Я хотела бы знать, есть ли какая-либо причина, по которой ты не искала партнёра среди мужчин, чтобы зачат ребёнка? Человеческая популяция нуждается в восстановлении…

Сара подняла свою руку, останавливая дальнейшую речь Кэмерон. Киборг не могла не заметить розовые шрамы на груди и плечах, от пыток. Некоторые шрамы были на соответствующих местах с другой стороны тела, где Крейли пронзал её насквозь. Учитывая большое количество нервов в этой части человеческого тела, то подобные пытки были довольно мучительны, потеря крови была медленной, но изнурительной. Ни эффективно, ни быстро. Крейли хотел нечто большего, чем простое получение информации. Он хотел унизить Сару, ослабить её дух и решимость, нападая на её тело – настоящую человеческую слабость, человеческую кожу. Но он потерпел неудачу с Сарой. Кэмерон видела, как эта женщина вернулась, с удвоенной силой, обучавшую людей, ведшую людей, работавшую вместе с людьми.

Надев брюки, Сара села на край стола, и попыталась собраться с мыслями, пока распутывала ремни бюстгальтера.

- Это из-за шрамов, которые ты всё ещё носишь, от пыток? – спросила Кэмерон.

- С чего ты взяла? – удивилась Сара, понимая, что киборг была достаточно близко к истине.

- Потому что ты всегда носишь одежду, что скрывает шрамы. Даже в самые жаркие дни, ты не носишь шорты ли футболки, всегда брюки и рубашки с длинным рукавом. Я думаю, ты стыдишься своих шрамов.

- Мне стыдно не из-за шрамов, а из-за того, что я сделала, чтобы получить их.

Сара просто сидела на краю стола, тихо изучая уже распутанный лифчик в своих руках.

- Я подвела моего сына. Я подвела всю человеческую расу. Я подвела людей, которые смотрят сейчас на меня как на лидера. Эти шрамы – доказательство моей неудачи, - говорила она, показывая на шрамы на животе и груди. – Я стыжусь своей неудачи. Я учила своего сына быть сильным, всегда бороться до конца. Но когда битва сама нашла меня… я подвела своего сына.

Я вижу эти шрамы каждый раз, когда переодеваюсь или иду в душ. Я вижу их. Я чувствую их, - она пробежала кончиками пальцев по каждому шраму. – Я всегда знаю, что они есть. Мне никогда не удастся избавиться от своей неудачи, или искупить тот позор, что я чувствую. Единственное, что я могу сделать, это превратить этих людей в армию, для Джона, когда тот прибудет сюда. Это моя основная задача. Но эти шрамы не причина того, что я не выбираю себе партнёра, как ты выразилась.

Сара надела лифчик и застегнула его.

- Так какая же причина? – мягко спросила Кэмерон.

Сара закатила глаза. Девушка так просто от неё не отстанет.

- Мы наедине? Я имею в виду, у нас нулевой шанс быть услышанными?

- В настоящее время никого другого на этом этаже нет, - ответила Кэмерон, быстро осуществив сканирование пространства.

- То, что я тебе собираюсь сказать, знает только ещё один человек. Никому этого не говори, даже Саванне, потому что это небезопасно.

- Я понимаю, - успокаивающе ответила Кэмерон, передавая Саре рубашку.

- Отец Джона прибыл из будущего. Он был солдатом, отправленным в прошлое, на мою защиту, чтобы терминатор не убил меня. Мы полюбили друг друга, и у нас только один раз был секс. Джон был зачат в ту ночь.

Кэмерон терпеливо пождала, пока Сара не надела рубашку.

- После Судного дня я была занята воспитанием Саванны, обучением, лидерством, в общем, со всем, что свалилось на мою задницу. Настолько занята, что даже не мыслила прямо. Я не понимала, пока не стало слишком поздно, что когда я встречусь с ним, с отцом Джона, то я ему в матери сгожусь.

- Ты надеялась встретиться с Кайлом Ризом, не так ли? Надеялась завести с ним семью? Потому что если бы ты завела семью с кем-либо ещё, то такой возможности тебе бы не представилось.

- Откуда ты знаешь…

- …что Кайл Риз – отец Джона? Я смогла сделать такой вывод из информации с моего второго чипа, - у Сары перехватило дыхание. – Нет. Пока ты не попросишь, я не активирую чип. Он пока в режиме чтения. Мой второй порт – самое безопасное место для хранения.

- Я немного поражена, что ты знаешь. И также удивлена, что ты не позволила твоей оригинальной матрице взять контроль.

- Я здесь, чтобы защитить тебя. Это моя работа. Она здесь, чтобы защитить Джона. Не то, чтобы она не смогла сделать мою работу, она сможет, едва наши матрицы сольются в одну. Но до прибытия Джона я не хочу отказывать ей в человеке, которого она любит.

- То есть, Кэмерон умеет любить, что значит, что ты тоже это умеешь.

- Да, Сара. Я люблю вас обеих, тебя и Саванну. Вы моя семья.

Сара обняла Кэмерон.

- Ты мой друг, и почти что дочь. Ты и Саванна, вы обе как дочери. Я не могу любить вас сильнее, чем если бы я родила вас.

Кэмерон с благодарностью приняла объятие и обняла в ответ. Когда они закончили, Кэмерон решила спросить:

- Это тело не предназначено для зачатия ребёнка. Любил бы Джон свою Кэмерон, зная, что у них никогда не будет детей?

Сара немного поразмыслила перед ответом.

- Я надеюсь, что воспитала моего сына таким, чтобы он любил без обязательств, и учитывая, кого он любит, что она/ты есть, ты думаешь, станет ли он заботиться о детях, если он любит свою Кэмерон так, как я думаю?

Кэмерон просмотрела файлы, хранившиеся на её чипе, она увидела Джона, его лицо, как он смотрел на неё в последний день в мотеле; как он смотрел на неё, когда она дала ему детонатор; как он смотрел на неё, когда протянул руку, чтобы помочь выбраться из развалюхи, когда остальные собирались сжечь её, как он смотрел на неё, когда вставил обратно чип, после того, как она уничтожила Арти; и то, как он смотрел на неё в их саму первую встречу в Красной Долине, в школе, когда она представилась ему.

- Нет. Я не думаю, что он бы заботился. Но что насчёт тебя? Джон твой единственный ребёнок. Разве ты не хочешь внуков?

Сара улыбнулась и пожала плечами.

- Всё, о чём я волнуюсь, это счастье и безопасность Джона. Кроме того, благодаря Саванне, я могу иметь внуков через неё, когда-нибудь.

- Но она не кровный родственник. Это имеет значение?

- Саванна может и не ребёнок из моего чрева, но дитя моего сердца. Как я уже сказала, я не могу любить её сильнее, чем если бы родила сама. То же и с тобой. Я никогда не понимала, как мой сын смог влюбиться в машину, но за последние семь лет моей дружбы с тобой, я теперь поняла, почему. У тебя может и не быть физического сердца, но одно у тебя точно есть. Однако…

Кэмерон посмотрела на неё с любопытством.

- Возможно, мне не следует этого говорить, так что не прими меня неправильно. Некоторое время у Джона была девушка, человеческая девушка по имена Райли. Я думаю, он проводил много времени с ней из-за того, чтобы побунтовать против меня, и я не думала, что это было безопасно, но маленькая моя часть была рада тому, что он общался с реальной девушкой. Выяснилось, что Райли лгала ему, выдавая его врагу, которая позже убила Райли и пыталась сбросить вину за это на Кэмерон. После смерти Райли Джон по-настоящему понял, что человеческая жизнь очень хрупка, и близкие к нему люди умирали из-за того, кто он есть. Прежде чем Джон осел с Кэмерон, я почти сожалею о том, чтобы он нашёл девушку, которая любила его, чтобы он знал, что такое любовь, понимаешь? Истинную любовь тяжело отыскать. У меня был лишь один шанс с Кайлом. Первые шансы редки, вторые шансы ещё более редки. Когда любовь истинна, ничего другое не важно. Настоящая любовь смотрит мимо различий и боли человека, что внутри. У Джона была пара шансов с Кэмерон, и он собирается завевать третий. И если Кэмерон – девушка, с которой он готов разделить свою судьбу, даже если она киборг, так тому и быть. Но…

- Ты бы хотела, чтобы он был любим тем, кто любил бы без осложнений, без вопросов, кто-то, кто является человеком, - ответила Кэмерон, поток мыслей пронёсся сквозь её сознание.

- Это мечта идиота. Джон любит его Кэмерон, и он сделает всё, чтобы вернуть её. Он починил тебя, не так ли? Отправил на защиту его матери, и чтобы ты вытащила его Кэмерон из компьютера, там, в подвале. Убить двух зайцев одним выстрелом. И нам остаётся только прождать ещё одиннадцать лет, и мы встретим его ни на день старше, когда его мама будет уже как старая карга.

- Но ты не будешь старой каргой. Ты всё ещё довольно привлекательная женщина, с разных точек зрения, - она ответила с улыбкой.

Сара засмеялась.

- Даже не начинай. Ты только что видела меня голой, и это уже становится похожим на пикап линию.

- Нет моей вины в том, что я единственная, кому ты доверяешь своё медицинское обследование, когда у нас есть реальные доктора.

- Когда меня перестанут преследовать призрачные болезни, я посещу реального доктора. Без обид.

- Без обид. Мне любопытно, что мой комплимент прозвучал словно пикап линия, когда ни одна из нас ни бисексуалка, ни лесбиянка. Мне любопытно, ты когда-нибудь занималась сексом с женщиной?

Сара прокашлялась, от смущения.

- Только однажды, я была на вечеринке в колледже, и очень сильно напилась. Знаю, что случилось той ночью, но я проснулась голая после похмелья в одной постели с другой голой женщиной. Я была уверена, что мы сделали *это*, учитывая… - она кашлянула, - …одно доказательство. Я быстро оделась и пулей вынеслась оттуда, пока остальные спали.

- Что за доказательство? – спросила Кэмерон, когда они уже направились к выходу из лазарета.

- Не твоё дело! – крикнула Сара. – И не смей никому рассказывать это, или я лично разберу тебя по частям!

Кэмерон кивнула, с крошечной улыбкой на лице.

**2019, осень.**

Саванна вошла в комнату Кэмерон и с протяжным вздохом плюхнулась на её кровать. Кэмерон в этот момент сидела за столом, проверяла последние данные со спутников.

- Что-то не так? – спросила она у шестнадцатилетней рыжеволосой девушки, что уткнула взгляд в потолок.

Она знала, что сегодня воскресенье, и Сара всегда была на мессе с отцом Бониттой, на что Саванна вечно реагировала крайне неохотно. Кэмерон не посещала не потому, что там было полно людей, а из-за отца Бонитты. Кэмерон однажды столкнулась с ним, когда он посещал Сару. Саре потребовалось много времени, чтобы успокоить его. Она рассказала ему, чем была Кэмерон, и что она не причинит вреда. Он принял её объяснения, и обещал никому не говорить, но при одном условии, что киборг не будет посещать часовни. Никогда.

- Это Сара, - Саванна вздохнула. – У нас утром была борьба. Она настаивает, что я должна начать встречаться. Начать общаться…

- Ты подросток. Большинство людей начинают развивать общественные навыки и знания о противоположном поле в эти грозные годы.

- О Боже, Кэмерон… - Саванна приподнялась на одном локте. – Хотя бы сейчас ты могла бы не анализировать ситуацию и поговорить со мной, как с подругой?..

- Извини, - Кэмерон повернулась спиной к компьютеру и с улыбкой посмотрела на свою подругу. – Так в чём дело?

- Почему я должна начать встречаться? Игнорируя тот факт, что здесь есть парочка симпатичных ребят, почему я должна? У тебя и у Сары ведь никого нет?

- Это необходимо для нормального человека… - Кэмерон остановилась, увидев скрюченную гримасу Саванны, со скрещенными глазами и высунутым языком. После подобно реакции, Кэмерон решила поговорить более лично и откровенно. – Сара просто хочет, чтобы ты была как можно ближе к нормальной жизни. Как у неё было в твоём возрасте. Сара встречалась в твоём возрасте. Она встретила отца Джона, когда она училась в колледже. И она встречалась после его смерти. Но сейчас, после Судного дня, для неё важнее воспитать тебя и руководить этой базой, нежели встречаться с кем-либо.

- А что насчёт тебя? Ты физически практически не отличаешься от меня, от женщины, но тем не менее не встречаешься ни с одним из парней. Ты избегаешь людей, когда у меня есть много друзей. В чём твоя причина?

Кэмерон обязана была своей подруге объяснением, и даже советом, но сказать всю правду… нет, она не могла. Слишком больно об этом говорить, даже спустя столько времени.

- Я жду, пока встречу нужного парня. Из-за того, что я киборг, я должна знать парня, с которым встречаюсь, и который провёл бы остаток своей жизни и любил бы меня не только за то, кто я есть, но и за то, что я есть.

- Ты бы вышла замуж за этого парня, если представится шанс? – спросила Саванна, полностью загипнотизированная тем, насколько мечтательно говорила Кэмерон, с мечтой и надеждой в мечущихся глазах.

- Замуж?

- Да, ну, знаешь… свадьба, белое платье, смокинги, подружки невесты в липких платьях. Публичное объявление любви перед друзьями, семьёй, и так далее. Если бы ты встретила такого парня, ты бы вышла за него замуж?

- Да, - ответила Кэмерон, отвернувшись обратно к монитору, едва сдерживая слёзы, которые так и грозятся потечь по её лицу, несмотря ни на какие программные коды, пытавшиеся их отменить. Кажется, её эмоциональные подпрограммы выявили физическую реакцию на кибернетической плоти. На то, с чем она несколько лет безуспешно пыталась бороться.

- Хорошо! – сказала Саванна, садясь, даже не заметив изменившегося лица Кэмерон, и её молниеносного движения рукой, когда она вытирала слёзы. – Так я и поступлю! – Саванна поднялась. – Я скажу Саре, что начну встречаться тогда, когда встречу нужного парня, и ни секундой раньше.

Она обняла свою подругу сзади и поцеловала Кэмерон в щеку.

- ты знаешь. Если бы я была парнем, я бы не посмотрела на то, что ты киборг. За кого бы ты не вышла замуж, это явно будет счастливчик, раз заполучил тебя.

Она ещё раз быстро обняла подругу и вышла из комнаты.

Кэмерон вернулась к изучению данных со спутника.

- А я думала, что это я счастливчик… - прошептала она.

**2021, двенадцатью годами позднее Судного дня.**

Саванна, уже восемнадцатилетняя, вошла в центр управления Хрустального Пика. Сара сидела на стуле, просматривала один файл.

Она не могла не заметить линии беспокойства вокруг глаз и рта Сары, серость в её роскошных тёмных волосах. У Сары была тяжёлая жизнь, на стала ещё тяжелее после разлуки с Джоном. Но осталось не так уж и много.

Её собственное сердце подскочило, как Саванна вспомнила, что осталось всего шесть лет. Шесть лет до встречи с парнем, который сперва научил её завязывать шнурки, а потом и спас от той машины. Она почти проклинала свою идеальную память, ведь лицо Джона каждый раз возникало перед её глазами, разжигая в ней определённые фантазии с наступлением половозрелости. *Проклятые гормоны*, думала она.

Она предпочла жить без парня. На Саванну заглядывалось много парней, и они говорили так, что их намерения мгновенно становились понятными, точно так же, как и на Сару заглядывалось много мужчин. Но подобно Саре, её матери не по крови, и подобно Кэмерон, её самому близкому другу, она предпочла почти что монашеский образ жизни, несмотря на ярую настойчивость Сары, чтобы она начала с кем-нибудь встречаться.

Саванна задавалась вопросом, как часто Сара представляла себе этот момент, её воссоединение с сыном. Зная Сару, Саванна знала, что та постоянно думала об этом.

- Привет, Сара, - сказала девушка, привлекая внимание женщины. – Ты хотела меня видеть.

Сара оторвала глаза от папки.

- Да. Мне кажется, я подобрала для тебя проект, подходящий к твоим талантам.

- И что же это?

Сара поднялась и подошла к карте, указав пальцем на место в пятидесяти милях от бункера.

- Наши люди на Грум Лейк поймали двух инфильтраторов здесь, на окраине базы.

- Два инфильтратора! Машины? Как много людей было убито?

- Это самое смешное. Никто убит не был. Они сдались и предложили свои услуги сопротивлению.

- Погоди минуту. Мы вообще-то не совсем сопротивление. Мы просто защищаем поставки регулярной армии.

- Чего мы не делали с тех пор, как поставки переназначили через Санта-Фе. С тех пор я поддерживала радиосвязь, поддерживала в людях надежду, собирала и распространяла наши скудные разведданные военным, особенно после того, как их линии поставки теперь пошли восточнее. Эти ЖМ, они не были осведомлены, что объект на Грум Лейк не является частью регулярного сопротивления.

Лицо Саванны покрылось пеплом.

- ЖМ, - тихо произнесла она, но потом перешла на крик: - Жидкий металл! Как та металлическая сука, которая убила мою маму, и тот зверь, что пытал тебя! – её лицо покрылось красным, таким же красным, как и её волосы.

- Да. Такие же, - холодно ответила Сара. – Я хочу, чтобы ты взяла ту разработку, которую создала Кэмерон, основываясь на нанитах Крейли, и пойти в Грум Лейк. Найди способ уничтожить их. И мы сможем так защитить себя в будущем. Эти машины тяжело уничтожить. И если нам удастся найти способ – у нас будет преимущество.

Сара протянула ту папку, что она просматривала раньше. Саванна открыла и увидела рукописные заметки, выполненные идеальным почерком Кэмерон. На одной из страниц было размыто чернильное перо каплей воды, или какой-то другой жидкостью.

Заметки были детальными, но нигде не было упомянуто, откуда взялись наниты. Наверное, стоит узнать. Можно спросить у Сары, однако ей не нужно было это знать, всё, что нужно – разработка проведена, есть образец, есть два испытуемых. Однако есть один вопрос, который ей надо спросить у Сары.

- Почему я? – Саванна закрыла папку. – Я ненавижу их за то, что они сделали с нами.

На короткий миг в сознании Саванны пронеслось изображение гуманоидной серебряной фигуры, склонившейся над её мёртвой матерью.

- Я знаю. Более конкретно, ты ненавидишь ту, что убила твою мать. Используй свою ненависть, руководствуйся ей. Собирай сумку. Ты выходишь через полчаса, едва солдаты вернутся с маршрута.

Саванна вернулась в комнату и быстро собрала сумку. Вещей было не так уж и много, сменка, дополнительная обойма и зажимы для пистолета.

Перед уходом, она случайно наткнулась взглядом на своего старого жирафа. Игрушка уже начала ветшать, сереть. Увидев жирафа, она вспомнила счастливые времена. Вместе с этой игрушкой, будучи одиноким ребёнком, она чувствовала себя в безопасности. И она не хотела оставлять Кэмерон в одиночестве.

Посмотрев на часы, она поняла, что ей нужно торопиться, чтобы сделать всё вовремя. Патруль скоро отходил, ей нужно было спешить.

Саванна вошла в комнату Кэмерон с маленьким свёртком. После стука в дверь, Саванна услышала, как Кэмерон пригласила её войти.

Она только вошла внутрь, как в маленьком свёртке что-то крошечное начало шевелиться.

- Привет, Кэмерон. У меня для тебя подарок.

- Что это? – спросила Кэмерон, даже не прибегая к своему графическому дисплею, чтобы не испортить подарок. Когда Саванна была маленькой, она всегда жаловалась, что Кэмерон использовала свои дополнительные сенсоры, особенно во время пряток. В конце концов, она перестала сканировать, когда находилась вместе со своей семьёй.

Саванна положила шевелящийся свёрток на её колени.

- Открой и посмотри.

Кэмерон развернула одеяло и увидела маленького щенка.

- Собака? – удивлённо спросила она.

- Горный лев убил его маму. Остальных щенков отдали другим собакам, для заботы, но у нас не так уж и много собак. Этот должен быть приручен.

Саванна вытащила небольшую бутылку из кармана куртки и передала Кэмерон.

- Я не могла не заметить, что в последнее время ты выглядишь очень грустно, и Сара отправляет меня на Грум Лейк, исследовать один проект. Я не знаю, как долго я там пробуду, так что…

Кэмерон взяла маленькую бутылку и разместила соской внутри рта щенка. Тот с охотой прильнул к бутылке, и начал пить с невероятным усилием. По лицу Кэмерон пробежала маленькая улыбка.

- Как его зовут? – спросила она.

- Так, как ты хочешь его назвать, - Саванна улыбнулась своей подруге, которая, кажется, тут же зациклилась на маленьком щенке.

- Я назову его Максом, - она провела большим пальцем по его меху, словно бы убаюкивая его. Была сильная связь с этим именем, по крайней мере, у двух людей, что она знала.

Саванна хотела было сказать, что это довольно распространенное имя для собак, и что четыре других Макса уже есть в разных лагерях, но решила не портить момент. Если Кэмерон хотела назвать щенка Максом, то зачем мешать?

Она уже собиралась уходить, но Кэмерон остановила её:

- Удачи с твоим проектом, и спасибо за щенка.

- Обращайся, Кэмерон, - сказала она с улыбкой перед уходом.

**2025, шестнадцатью годами позднее Судного дня.**

Кэмерон изучала последние на данных момент отчёты об активности Скайнета, полученные от военных. Они с трудом, но восстанавливают силы после отхода от Западного Побережья. Но скоро надежда придёт. Осталось всего лишь два года.

Саванна вошла в комнату, с текущими слезами по её мертвенно-бледному лицу.

- Что случилось? Что сказали доктора? – быстро спросила Кэмерон, помогая Саванне сесть на стул.

- Они думают, что это рак, - она плакала.

Кэмерон протянула ей чистую тряпку, чтобы та смогла вытереть слёзы.

- Где? – спросила Кэмерон, удивляясь, почему после стольких лет, рак вернулся снова.

- Основываясь на неврологическом осмотре, они думают, что у Сары рак мозга. Но без МРТ они могут видеть только симптомы.

- Но они уверены?

Саванна кивнула, пока вытирала слёзы.

Кэмерон волновалась. Симптомы Сары начались примерно год спустя, после того, как Саванна вернулась из Грум Лейк. Никто из них так и не сказал ей, чем Саванна занималась там. Кэмерон не хотела выпытывать, в конце концов, у неё тоже были секреты от них.

После того, как Сара почувствовала себя больной, она взяла небольшую передышку, что во многом противоречило её натуре, и когда почувствовала себя лучше, вернулась к обязанностям. Всё было нормально, пока она не начала забывать что-либо, и чувствовать себя слабее. Кэмерон не знала, что делать, её знания были безграничны, но опыт имел свои пределы, так что Сара, в конце концов, встретилась с докторами на базе, и они сделали всё, что смогли.

Саванна рыдала, и Кэмерон прекратила размышлять и крепко обняла подругу.

Едва рыдания Саванны притихли, Кэмерон проводила её наверх, к комнате Сары. После стука, женщина разрешила им войти. Кэмерон только успела закрыть дверь за собой и Саванной, как Сара произнесла:

-Ты знаешь.

Саванна быстро обняла её, Кэмерон просто кивнула, хотя из её глаз лились слёзы. Так близко. Ей осталось совсем немного до встречи с сыном, и это снова происходило.

- Как доктора собираются лечить это? – спросила Саванна. Кэмерон знала, что вариантов было очень мало, но люди были порой изобретательны в поисках решений невозможных проблем.

- Они работают над этим сейчас. Они думают, что комбинация препаратов… - её голос оборвался, она едва сдерживала поток накатывавших слёз. – Мой сын… - прошептала она, закрыв глаза.

Затем она выпрямилась, почти отталкивая от себя двух женщин:

- Я буду бороться! – провозгласила она. – Я не позволю этому победить меня, - она заплакала, - не позволю, пока я не обниму своего сына, и не узнаю, что он в безопасности.

Они обе обняли Сару, которая уткнулась головой в плечо киборга. Кэмерон знала, что Сара будет бороться с этим. Она лучший из всех бойцов, которых знал Джон.

**2027, восемнадцатью годами позднее Судного дня, весна.**

Саванна поднималась по склону горного пика. Путь наверх был хорошо протоптан, за все эти годы, но Саванна знала, что никто, кроме одной единственной девушки, сюда не ходил.

Кэмерон стояла на уступе, который был достаточно удобен для троих человек, чтобы те смогли сидеть, не опасаясь падения.

Это место стало любимым для Кэмерон на Хрустальном Пике. С этой точки она могла всматриваться в долину, всё ещё зеленевшую, нетронутую бомбами Скайнета.

Кэмерон была полна размышлений. Она сейчас стояла там, где, - она была уверена, - Джон и его Кэмерон были бы рады сейчас стоять, будь они вместе. Джон. Джон Коннор. Он скоро появится, в течение нескольких недель. Ей же нужно уйти в ближайшее время. И она уйдёт сегодня вечером, Кэмерон уже решила это.

- Я думала, что смогу найти тебя здесь, - сказала Саванна, из-за её спины.

Кэмерон посмотрела через плечо на молодую женщину, которой было уже за двадцать. Умная. Смелая. С хорошим чувством юмора. Кэмерон улыбнулась ей.

- Привет.

Саванна была ей как сестра, или как самый близкий друг. Очень трудно оставлять её и Сару позади, но это должно быть сделано.

- Я ухожу, - сказала Кэмерон, мягко и спокойно.

- Если ты хочешь побыть одной, я не буду мешать, - несколько обеспокоенно произнесла Саванна.

- Нет. Я имею в виду, я покидаю Хрустальный Пик.

- Что? Почему? – Саванна резко расстроилась.

- Тебе надо присмотреть за Сарой за меня, - спокойно ответила Кэмерон. – Ей становится всё хуже и хуже, после твоего возвращения.

- Ей уже лучше в последнее время. Здешние врачи говорят, что…

- Саре гораздо больнее, чем она показывает. Она просто не хотела беспокоить тебя. Так что забота о ней теперь лежит на тебе.

- Ты уходишь сейчас, не так ли? – Саванна словно бы обвиняла её.

- Я должна, - в глазах Кэмерон мелькнула грусть. – В моём энергоблоке утечка радиации. Каждый вокруг может заразиться.

- Как давно ты это знаешь? – голос Саванны теперь звучал скорее обеспокоенно, чем злобно.

- Я провела диагностику сегодня днём, когда обнаружила, что датчики зафиксировали наличие гвоздя в одной из областей. Я должна уйти.

Саванна обняла Кэмерон:

- Я люблю тебя. Ты мой друг, и словно сестра, помогавшая меня растить.

Лицо Кэмерон едва сдерживало печаль и скорбь.

- Я знаю. Я не могу передать, как я наслаждалась эти восемнадцать лет. Ты меня столько всему научила.

- Нет, это ты меня научила. Ты и Сара, - Саванна уткнулась в плечо киборга, и заплакала.

- Ты мой самый лучший друг во всём мире. Разве ты не можешь ничего сделать, чтобы починить энергоблок?

Кэмерон сочувственно похлопала по спине Саванны, едва сдерживая эмоции, которые сейчас, спустя столько лет, она чувствовала гораздо глубже, с большим пониманием.

- Я ничего не могу сделать. В конечном счёте, он истечёт, оставив меня бессильной, или вообще взорвётся. Ни один из вариантов для вас не является хорошим. Есть только один выход, и я должна сделать это. Я должна уйти.

- Но что насчёт энергоблока от другого терминатора? Разве ни один из них не подойдёт?

Кэмерон покачала головой.

- Мы не завоевали ничего более нового, чем Т-800, но их энергоблоки слишком большие. Мне подойдёт любой от Т-888. Единственный совместимый с моей системой.

- Мы не сталкивались с Т-888, - плакала девушка. – Мне так жаль…

- Я должна уйти. Я не могу оставаться здесь дольше.

- Я понимаю, но ты должна попрощаться с Сарой, прежде чем уйдёшь.

- Обязательно.

Кэмерон зашагала по тропинке вниз, но через несколько шагов остановилась и развернулась. С грустью и улыбкой, через плечо, глядя на рыжеволосую девушку, она сказала:

- Я тоже тебя люблю. Прощай, Саванна.

Саванна села на камень и посмотрела на долину. По её лицу текли, всё сильнее и сильнее, слёзы. В её памяти, сознании, стали всплывать события, воспоминания, моменты из жизни, проведённые вместе с Кэмерон, пока маленькая рыжеволосая девочка росла среди этих мрачных стен. Память об этом заполнила сердце девушки.

Несколько минут спустя Кэмерон постучала в дверь Сары. Не так давно, как они переехали сюда, но за это время спартанская комната была приведена в надлежащий для Сары вид, кровать, столом и стулом, и даже старым диваном, перетащенным сюда из одной хижины.

- Входи, - послышался слабый голос женщины по ту сторону двери.

Кэмерон вошла и увидела Сару, сидевшей за рабочим столом.

- Я принесла тебе обновлённую информацию по нашим ресурсам и план, куда ты можешь пойти, как здешние ресурсы снизятся до критического уровня, - сказала Кэмерон, закрыв за собой дверь.

- Как долго до критического уровня? – спросила Сара

- Ты смогла бы растянуть ресурсы на два, может быть, три месяца, если бы стала посылать людей в отельные лагеря прямо сейчас.

Сара вздохнула.

- А что, если бы мы должны были слиться с одной из групп сопротивления, торговать знаниями и техническим опытом за ресурсы?

- Ты только держала это место в безопасности, не привлекая к себе внимания. Ты сделала даже больше, защищая и обеспечивая наши дома и базы в заброшенных городах, с нашими ограниченными ресурсами. Осуществить контакт – потерять безопасность. Ты не должна была этого делать. Пока не должна. И это также есть в моём списке необходимых вещей, что я обеспечила тебе на ближайшие несколько недель. Кроме того, я рекомендую оставить здесь двадцать галлонов топлива, чтобы здесь было горючее на тот случай, если солдатам придётся на время вернуться сюда.

- Хорошо, - вопросительно ответила Сара, взяв в руки флешку от Кэмерон. – Я внесу это в компьютер, но позднее, и попрошу Саванну помочь мне просмотреть это.

- Сара, - Кэмерон остановилась, дождавшись, пока Сара не посмотрела на неё. – Когда придёт время уходить, иди на юг. Недалеко от Сан-Диего есть военная база. Снаружи всё было уничтожено ядерными взрывами, но под землёй есть несколько хорошо защищённых бункеров.

- Ты хочешь, чтобы я перетащила всех и всё туда?

Кэмерон кивнула. Да, это стоило бы усилий для Сары, но сейчас у неё есть много людей, готовых помочь.

Сара взяла в руки небольшой блокнот со стола.

- Я сделала несколько заметок на то, что собираюсь сказать сегодня вечером по радио. Не хочешь взглянуть?

Кэмерон взяла блокнот и бегло пробежала глазами по записям.

- Выглядит неплохо, Сара, - ответила киборг, возвращая блокнот.

Сара взяла блокнот, выгнув одну бровь. Кэмерон прошла долгий путь, с тех пор как ей пришлось напомнить про необходимость носить нижнее бельё. Было что-то в её голосе, незаметное, но от Сары не ускользнуло это что-то, когда Кэмерон произнесла её имя, и это отнюдь не касалось перечня указаний.

- Что случилось? – спросила Сара, кинув блокнот на стол и мгновенно забыв про него.

- Я пришла сказать…

- Сказать что? – обеспокоенно спросила Сара, на мгновение подумав, что могут быть плохие новости об её раке.

- Я ухожу, - сказала Кэмерон и опустила голову. Как бы она не пыталась, даже она чувствовала потерю от приближавшегося расставания.

Сара встала из-за стола и подошла к ней, крепко обняла, они вместе сели на диван.

- Говори со мной, - сказала Сара, обнимая своего самого близкого друга и товарища.

Кэмерон сказала ей то же, что рассказала и Саванне. Сара терпеливо выслушала её.

- Я вижу… - она выпрямилась. – Это и есть причина моего заболевания?

- Нет, Сара! – резко ответила Кэмерон. – Мой энергоблок стал течь только недавно. Пока излучение не вызовет никакого труда, но очень скоро может. Вот почему я должна уйти, чтобы твоё состояние не ухудшилось.

Сара пыталась бороться со слезами, но они накатывали и накатывали, и она, не выдержав, крепко обняла киборга и уткнулась головой в плечо.

- Я буду скучать по тебе, - сквозь слёзы, произнесла она. – Я буду так сильно скучать по тебе…

- Я буду тоже скучать, Сара. Ты была хорошей семьёй для меня, - ответила Кэмерон, прижимая к себе женщину.

Автоматически её сенсоры активировались. Кэмерон не понравилось то, что она увидела.

*В лучшем случае, у неё есть четыре месяца. Я надеюсь, что она сможет прожить достаточно долго, чтобы снова увидеть Джона. Она ради этого жила все эти восемнадцать лет. Но если она будет следовать моему перечню указаний, то она сможет увидеть его.*

Словно повторяя мысли Кэмерон, Сара спросила:

- Но что насчёт Джона? Он будет ждать тебя здесь, когда прибудет сюда. Что мне сказать ему?

Она нежно положила руку на плечо женщины.

- Когда ты увидишь его, передай ему то же, что я сказала тебе. Что мой энергоблок начал течь. Что мне пришлось из-за этого уйти. Не так долго осталось до его прибытия, ты его снова увидишь.

- Это так тяжело, это ожидание… мне надоело беспокоиться о нём каждый день. Он всегда в моих мыслях. Он наша единственная надежда спасти этот мир. Наша единственная надежда.

Тихо роняя слёзы, Кэмерон произнесла:

- Тогда передай это людям в твоём радиопослании. Дай им эту надежду, и подготовь почву для его прибытия. Они тогда быстрее признают в нём лидера.

Кивнув головой, её лицо быстро покрылось слезами. Сара обняла свою подругу снова:

- Я сделаю. Я сделаю это. Современный Иоанн Креститель, готовит путь для нового мессии.

С ещё более сильными рыданиями, Сара окончательно упала в объятия своей подруги.

- Когда ты уходишь? – спросила Сара, чувствуя себя словно раненой, ведь её близкий друг и единственная связь с сыном скоро уйдёт.

- Утром, перед тем, как все проснутся, - тихо и просто ответила она.

- Куда ты пойдёшь?

- Подальше отсюда, чтобы когда мой энергоблок истощится, взрыв никого бы не убил или не отравил радиацией. Есть пустые ракетные шахты в пустыне Мохаве. Я могу залезть в одну из них и запечатать себя, так что спутники Скайнета не зафиксируют взрыв одного из топливных элементов.

Сара кивнула. Если бы они не вели политику «уничтожать любую машину по пути», для Кэмерон наверняка бы нашёлся подходящий энергоблок, но они не сталкивались ни с чем новее Т-800. Их элементы питания слишком большие для Кэмерон.

Не желая отпускать свою подругу, Сара спросила её:

- Ты будешь со мной до своего ухода?

- Да, - ответила Кэмерон, улыбнувшись слабо, но искренне.

С тихими слезами и болью в сердце, две подруги сидели вместе на диване. В конце концов, Сара заснула, её голова была на плече Кэмерон, руки вокруг шеи киборга.

Некоторое время спустя Кэмерон осторожно слезла с дивана, нежно уложив Сару. И накрыла её одеялом, сто было сложено и висело на краю кровати до этого.

Отодвинув несколько седых волос со лба Сары, Кэмерон осторожно поцеловала её в щёку:

- Прощай, моя подруга.

Несколько часов спустя, внутри бункера в Хрустальном Пике, Саванна вошла в комнату Сары, чтобы найти женщину спокойно сидевшей на диване. Она подошла и села рядом с ней, и они обе предались слезам, плачу по подруге, которая столько для них сделала, чтобы помочь им. Она оставила их, чтобы умереть в одиночестве, чтобы спасти их жизни. Утром они снова принялись за свои обязанности, но с трудом могли сосредоточиться на том, что они делали.

Далеко от них, в нескольких милях от Хрустального Пика, девушка и пёс шли по холмам.

Взобравшись на вершину одного из холмов, Кэмерон оглянулась назад. Очертания Хрустального Пика выглядели словно клином на фоне восходящего солнца, среди многих других вершин Сьерры.

- Я буду скучать по вас, - произнесла она. – Простите меня, что я солгала вам.

Рядом с ней заскулил пёс.

Кэмерон присела рядом с ним и потеребила его шкуру вокруг ушей и подбородка, из-за чего пёс радостно завилял хвостом. На некоторое время она спрятала своё лицо грубой шерсти немецкой овчарки, пока резко нахлынувшие слёзы не прекратились.

Быстро поднявшись, она твёрдо произнесла:

- Идём, Макс. У нас есть работа.

Кэмерон быстро зашагала вниз по склону. Рысью рядом с ней бежал пёс, которого она вырастила с тех пор, как он был ещё щенком. И назвала его тем же именем, которым Джон назвал своего пса, когда будущий лидер сопротивления тогда был ещё ребёнком.

**Двумя неделями позже.**

Воздушные СУ пролетали над головами, стреляя крупными плазменными лучами по земле.

Под землёй, в одном из бункеров, всё сотрясалось от этих ударов. Грязь и пыль падала с потолка, пока люди бегали в разные стороны по тоннелям, размахивая оружием.

Солдат подбежал к высокому, потрёпанному, темноволосому офицеру:

- Сэр. Сэр!

- В чём дело, сержант? Не видишь, я занят! – Дерек набросился на него.

- Машины, сэр! Они прорвались.

- Где?

- В коридор F через J.

Звуки выстрелов становились всё громче.

- Дерьмо!.. Где Кайл и Элисон?

- Сожалею, сэр. Мы потеряли с ними контакт. Насколько мы знаем, их последняя позиция – заброшенная секция М, они отправились в поисках оружия и боеприпасов.

Стрельба становилась всё громче, и теперь уже точно слышались выстрелы из плазменных винтовок, перекрывавших звуки очередей из автоматического оружия. У них очень мало боеприпасов, чтобы защищаться от такого сражения в их базе.

- Дерьмо! – проревел Дерек, придя к единственному решению. – Выдвигаемся! Бей тревогу, мы покидаем объект Альфа. Всем подразделениям переместиться в Гриффит-Парк.

Приказ быстро распространился, и люди в спешке начали отступать. Единственная надежда Дерека – что Кайл и Элисон достаточно умны, чтобы покинуть бункер и двигаться в сторону другой их базы, или в Гриффит-Парк. Место для перегруппировки. Это был первый раз, когда они отказывались от объекта Альфа.

Одинокая девушка и её верный пёс спокойно шли по тоннелю. Звуки выстрелов едва слышались в отдалении, но становились всё громче.

Пыль заполняла тоннель, достаточно плотно, чтобы задушить любого человека. Вокруг носа пса был обмотан смоченный платок, чтобы он не дышал пылью. При отсутствии надлежащего освещения в тоннеле, Кэмерон рассчитывала только на своё инфракрасное зрение, формировавшее картинку на её графическом дисплее.

Пёс начал скулить, упираясь в её ноги.

- Тшш, - Кэмерон попыталась убедить пса, но тот продолжал, хотя уже тише, поскуливать.

Продолжая скулить, пёс бросился вперёд, и начал откапывать недавно упавшую стену, только грязь летела в разные стороны, обнажая обломки бетона.

Кэмерон бросилась вперёд и увидела, что Макс успел откопать ногу человека. Кэмерон коснулась ноги – сквозь кожу она ощутила слабый пульс.

Она начала лихорадочно откапывать, разбрасывать куски бетона в стороны, словно бы они ничего не весили. *Что если это Джон? Мы не так и далеко от подвала Зира Корп., и даже если временные координаты фиксированы, пространственные координаты могут варьироваться от начального положения, от нескольких дюймов, до нескольких метров.*

Кэмерон раскрыла ногу. На туловище лежал большой кусок бетона. Не хорошо. Её графический дисплей уже сообщил ей о внутренних повреждениях и кровоизлияниях.

*Если пузырь, в котором был Джон, сформировался посередине одной из этих стен, она могла бы рухнуть на него, едва сфера исчезла.*  *Но на этом человеке есть одежда, так что это точно не он. Не важно. Человек жив, едва жив, и я – единственная, кто может оказать помощь.*

С могучим рывком, Кэмерон подняла и швырнула в сторону огромный кусок бетона, который прижимал человека. Кэмерон почувствовала что-то вроде облегчения. Это был не Джон. Форма тела явно говорила о том, что это была девушка, пойманная в бетонную ловушку.

Чувствуя, что тяжёлая плита больше не давила на живот, девушка попыталась крикнуть, но начала задыхаться от пыли и грязи, всё ещё стекавшей сверху.

С могучим рывком Кэмерон отбросила последний кусок бетона, который был на голове девушки, а после быстро очистила грязь и обломки с лица. Но Кэмерон застыла, увидев лицо, и её рука неподвижно висела в воздухе, когда девушка открыла глаза.

- Помоги мне, - она заплакала, и закашлялась от пыли и грязи.

Впервые в своей жизни Кэмерон была в шоке, она не знала, ни что сделать, ни что сказать.

- Пожалуйста, помоги мне, - девушка прошептала ещё раз.

Кэмерон вытащила девушку и перенесла её в более стабильную часть тоннеля. Она рассмотрела её внимательнее, и поняла, что её первоначальный диагноз был правдив. Много внутренних повреждений. У Кэмерон не было ни надлежащего инструмента, ни вообще чего-либо, что позволило бы сделать операцию на месте. Она могла бы отнести её к медикам, но те, вероятно, ушли вместе с остальными беглецами, и даже если она доберётся до них, будет всё равно слишком поздно. Единственное, что она могла сделать – предоставить покой, пока не настанет конец.

Если бы только она пришла сюда раньше!..

Девушка лежала тихо, но боль наполняла её, и она чувствовала, как её неожиданный спаситель обращался с ней, словно мать с любимым ребёнком. Макс лёг рядом с девушкой, уткнувшись носом в её руку, мягко поскуливая.

Найдя в себе силы, она решилась спросить:

- Кто ты? Откуда ты?

- Меня зовут Кэмерон. Я пришла из базы сопротивления, очень далёкой от Лос-Анджелеса, чтобы войт в контакт. Попробуй не двигаться. Ты только сделаешь себе хуже.

- Не важно. Я умираю, - ответила она, лаская голову пса. – Я медик, ну, или надеялась стать… - она закрыла глаза, сдерживая слёзы, и положила одну руку на живот, чувствуя, как всё отекает внутри, как кровь струилась по измельчённым органам.

Кэмерон нежно сжала её руку.

- Я не буду врать тебе. Твои травмы очень серьёзные, - пара слёз скатилась по лицу Кэмерон. – Мне очень жаль. Ни я, ни кто-либо другой ничего не может сделать. Твои люди слишком далеко и слишком разбросаны, чтобы оказать тебе нужную помощь.

- Не плачь по мне. Я знала, что, в конце концов, этот день настанет. Я просто хотела… - она вздохнула, - …просто хотела узнать, что такое настоящая любовь, перед смертью.

Девушка посмотрела на Кэмерон, которая сейчас была не более, чем тёмной фигурой в этих мрачных тоннелях:

- Ты знаешь, что значит, знать настоящую любовь?

- Я не знаю, - Кэмерон достала флягу с водой. – Вот. Я приподниму твою голову, чтобы ты смогла испить.

Кэмерон подняла её голову и приложила флягу к её губам, девушка сделала полный глоток свежей горной воды.

- Сладкая на вкус, - вздохнула девушка. – Не то, что здешняя…

- Это вода с гор. Чистая ледниковая вода, - ответила Кэмерон, пытаясь сделать всё возможное, чтобы девушка чувствовала себя комфортно. Девушке осталось совсем немного, и её смерть… будет очень болезненной, но у Кэмерон всё ещё были вопросы.

Смочив тряпку, она вытерла грязь с лица девушки, а потом сказала:

- Мне нужно задать тебе несколько вопросов.

- Валяй… - девушка откашлялась. – Ты слишком добрая, чтобы быть Серой, а будь ты машиной, никогда бы не откопала меня, да и не было бы у тебя собаки. Я расскажу тебе всё, что нужно знать твоей группе сопротивления.

- Первый вопрос прост. Я ищу кое-кого. Знаешь ли ты, или когда-нибудь слышала о Джоне Конноре?

- О ком? Нет. Никого с таким именем здесь нет, - девушка состроила гримасу, поддерживая свой живот.

Кэмёрон почувствовала облегчение. Это означало, что он ещё не прибыл. Её расчёты, должно быть, сбились на несколько дней, возможно, на неделю. Она бы чувствовала себя даже в приподнятом настроении, если бы не умиравшая на её руках девушка, и не было ничего, что она могла бы для неё сделать.

В тоннеле становилось всё тише с каждой убегавшей секундой. Машины ушли далеко, преследуя пытавшихся спастись людей. Только звук тихого разговора между Кэмерон и девушкой нарушал тишину. Когда разговор уже близился к концу, девушка стала немного непоследовательна в ответах, стала бормотать непонятные вещи, и Кэмерон решила дать ей отдохнуть. Она узнала достаточно о ней и об этой базе.

Девушка молчала некоторое время, пока внезапно не закричала детским голосом:

- Включи свет! Мне страшно, я боюсь темноты…

Кэмерон достала маленький фонарик из куртки и включила его. Девушка взглянула на Кэмерон, едва луч фонаря осветил её лицо.

- Ты ангел? – девушка внезапно спросила у Кэмерон. – Я слышала истории, что ангелы предстают перед нами, когда мы умираем.

- Да. Я ангел, - ответила Кэмерон, не зная, что ещё она могла сказать.

- Пожалуйста, можно ещё воды?

Кэмерон взяла флягу и приложила к губам девушки, но когда она подняла её голову так, чтобы та смогла испить – девушка была уже мертва.

Смерть молодой девушки была неожиданной, и не должна была произойти, учитывая то, что она знала об этом времени. Это одновременно и упрощало, и усложняло положение дел для Кэмерон.

Увидев, что одежда девушки отличалась от её собственной, киборг раздела девушки и сняла собственную одежду. Она надела на себя её одежду, а на девушку – свою. Инфильтрация требовала этого. Носить одежду этой девушки – это очень помогло бы её новой миссии, так похожей на её старую.

С той заботой и состраданием, с каким она только могла, Кэмерон похоронила тела там, где никто не нашёл бы его. Это отняло время, учитывая, что у неё не было инструментов, только руки да нож в ботинке. Макс пытался помочь, но, как и все собаки, не понимал цели выкапывания ямы.

К тому моменту, когда Кэмерон кинула последнюю горсть на могилу, на её грязном лице было много слёз. Они текли, не переставая, падая на могилу девушки и орошая землю. Макс заскулил и прижался к Кэмерон; та стояла на коленях у могилы.

Теперь это её дело. Наперекор всему, она должна была совершить невозможное. Ей пришлось так долго ждать, и теперь для того, чтобы выполнить своё оригинальное предназначение, защищать Джона Коннора, ей придётся лгать, снова. Джон возвращался к ней, но ей нужна была помощь, и она знала прекрасную кандидатуру, которая смогла бы помочь. И, когда пришло бы время, она сказала бы правду Джону, и она надеялась, что он смог бы её простить. Когда-нибудь простить.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Макс – знакомое имя, не так ли? Если вы помните сцену, где Элисон возвращалась в разрушенный блокпост Гризли, за пуантами. Вот там оно и упоминалось.*