**Часть 2. Армагеддон (Armageddon)**

Глава 22. Слёзы радости и печали (Tears of Joy and Sorrow)

Вторая половина

\*\*\*

Джон и Элисон поднимались на лифте на верхние уровни, где был ангар, и все кабинеты. Элисон приблизилась к Джону и взяла его за руку:

- Надеюсь, ты не против, что я прервала твоё воссоединение с семьёй, но я умирала от любопытства встретиться с твоей мамой.

- Как ты узнала, что она здесь? – спросил Джон, довольный симпатией Элисон, но всё же он был расстроен, что у него были отношения с Элисон, когда он хотел, чтобы она была Кэмерон.

- После того, как ты ушёл за Саванной, капитан Бедделл рассказал мне о сюрпризе, который подготовила она и твоя мама.

- Ублюдок! Я удивлён, что он смог сделать что-то подобное.

- Это была не его идея. Сара и Саванна убедили его пойти за ними.

Джон улыбнулся, думая о своей маме, и о том, что после стольких лет, она всё ещё любила его так, что не забывала подшучивать над ним. И вдруг он вспомнил, что Элисон позвала его ради сообщения Кайла.

- Что за сообщение от Кайла?

- Вскоре после того, как ты ушёл, капитан Бедделл показал мне радиорубку. Я была там недолго, но в это время Кайл связался с нами. У него есть как хорошие, так и плохие для тебя новости.

- Они уже летят в лагерь Пендлтон?

- Да. Он должен прилететь к тому моменту, как мы поднимемся наверх, - ответила Элисон.

Джон вдруг запрокинул голову.

- Дерьмо! Я забыл сказать Бедделлу, что на нашей стороне есть машины. И дружественная перестрелка нам не нужна. И так достаточно потерял сегодня.

Лифт остановился на верхнем уровне, и двери медленно разъехались в стороны.

- Я проинформирую капитана о наших войсках. Ты иди к Кайлу и Джону Генри, я скоро буду, - голос Джона звучал несколько мрачно.

- Ты в порядке?

- Что?

- Ты в порядке? – и искренним беспокойством спросила она.

- Я буду в порядке. Выдался очень длинный день, и он одолевает меня. Тебе лучше идти, они наверняка уже приземлились.

Элисон улыбнулась ему, а затем заспешила в ангар.

Джон постучал в дверь кабинета Бедделла.

- Войдите, - послышалось изнутри.

Джон вошёл.

- Привет. Мне только что сказали, что мои войска должны вот-вот появиться. Я забыл сказать тебе раньше, но у нас есть много перепрограммированных машин, работающих на нас.

- Тебе удалось перепрограммировать машины? И много их у тебя?

- Да, мне помогли. Перед сражением у нас была их целая рота. Я не знаю, сколько осталось. Я просто подумал, что твоим ребятам лучше знать об этом, чтобы не открыли огонь.

- Проклятие! Мне лучше предупредить войска, - он вскочил со стула. – Вертолёты уже должны приземлиться.

Бедделл выбежал из своего кабинета, Джон Коннор не отставал. Они добрались до ангара как раз в тот момент, когда начали садиться первые Чинуки.

- Сержант Адамс! – закричал Бедделл, едва открыл дверь в ангар.

- Да, сэр!

- Генерал Коннор только что сообщил мне, что у него есть перепрограммированные машины, работающие на него. Проинформируй войска. Нам не нужны случайные выстрелы.

- Да, сэр! – сержант мгновенно направился исполнять приказ.

Пока люди и машины выбирались наружу из вертолётов, прилетели ещё три Чинуки. Машины принялись вытаскивать из вертолётов ящики с оружием, плазменными винтовками, а также деталями уничтоженного вертолёта, в то время как люди стали относить носилки с ранеными военными, да и простыми гражданскими тоже.

Элисон приблизилась, и встала рядом с Джоном. В его глазах бушевал ужас, когда он смотрел на раненых, что выносили из вертолётов. Некоторые были на носилках, некоторые шли, но опирались на плечи товарищей. Некоторые просто хромали. Но самым ужасным зрелищем был полумёртвый ребёнок, все четыре конечности которого были сломаны; подручными средствами ему наложили шины, но он плакал, и плакал от боли.

Джон не мог больше смотреть. Повернувшись спиной к вертолётам, он обратился к Элисон:

- Когда прибудут Кайл и Джон Генри, приведи их ко мне. Я буду ждать их в кабинете Бедделла.

И он быстро ушёл.

- Джон… - позвала его Элисон, но тот не слышал.

Джон быстро прошёл весь коридор, вошёл в кабинет капитана и закрыл за собой дверь. Бедделл ещё не вернулся. Так что он просто сел на пустой сел, и закрыл лицо руками. Джон чувствовал себя настолько усталым и голодным, обременённым своим положением и реальностью, которую ему тяжело было вынести. Реальностью с тем, что он не сможет попасть домой, и это причиняло большую боль, чем удары кулаками. Но самой мучительной была мысль о том, что Кэмерон умерла, она мертва, и он так и не успел воссоединиться с ней.

Прибыло ещё больше солдат, ещё больше машин, ещё больше припасов. Чинуки разгрузились, дозаправились, и отправились обратно на свою базу в Юме.

Джон Генри, вместе со своими более менее целыми товарищами, помогал своим собратьям передвигаться, так как многие не могли идти сами. У многих была безнадёжно порвана кожа, оголяя металл абсолютно на всех частых тела.

Кайл Риз и Энди Кин приблизились к Элисон. За ними шла девушка, которую Элисон никогда раньше не видела. Она знала каждого в своём лагере, по званиям, да и по лицам, но никогда не встречала её. Хотя, во время перехода через горы к ним присоединилось множество людей из других лагерей, которых она раньше не видела.

- Элисон! – Кайл перешёл на бег, едва завидел её, а как приблизился, по-дружески обнял её. – Где Джон?

- Привет, Кайл. Он в кабинете капитана Бедделла. Он хотел, чтобы я отвела тебя и Джона Генри туда, для закрытого совещания.

Девушка вышла из-за спин Энди и Кайла.

- Кто это? – почти что холодно произнесла Эли. Что-то здесь было не так.

- Это Натали Скай. Джон Генри и я нашли её в обломках той огромной машины. Похоже, её перевозили, как заключённую.

- Привет, Элисон, - Натали тепло улыбнулась. – кайл рассказал мне немного о тебе. Я бы хотела встретиться с Джоном Коннором. Я столько о нём слышала…

Элисон чувствовала что-то странное, и насторожилась; она не могла сказать, почему она себя так чувствовала. Её однажды уже посещало это чувство, когда она осталась наедине с Кэтрин Уивер.

- Может, позже. Он сейчас очень занят. Кайл, как только ты и Джон Генри будете свободны, Джон хотел бы поговорить с вами двумя.

Кайл слегка нахмурился. Это не обычные манеры Элисон. Она всегда была такой дружелюбной, а сейчас…

- Хорошо, Эли. Нэт, почему бы тебе не пойти с остальными гражданскими, возможно, ты сможешь чем-нибудь помочь им. У Энди есть новости для тебя. Пойду посмотрю, освободился ли Джон Генри.

Элисон осторожно смотрела, как Натали повернулась и зашагала в сторону гражданских. Она не знала, почему этот человек так беспокоил её. Что-то мучило её по поводу Натали. Её подруга могла бы что-нибудь знать, но она не разговаривала с ней уже давно.

- Лейтенант, - произнёс Энди, пытаясь привлечь её внимание. – Лейтенант! – уже громче, едва первый раз был проигнорирован.

- О, прости, Энди, я просто отвлеклась. Кайл сказал, у тебя для меня есть новости?

- Да. Догадайся, что генерал Коннор дал мне сегодня на поле боя?

Элисон улыбнулась.

- И что же?

- Он меня повысил! Я теперь сержант. Он поставил меня во главе всех радиооператоров, да и вообще радио, - радостно сказал он.

- Не хотелось бы прерывать твоё счастье, но после сегодняшнего, ты, возможно, наш единственный радиооператор.

Лицо Энди помрачнело. Элисон не могла не усмехнуться на внезапную перемену на его лице.

- Но есть и хорошие новости.

- О! – он немного оживился.

- Ты у нас единственный сержант в отряде Дельта, и это делает тебя вторым в командовании отрядом.

Энди снова улыбнулся.

- Ну улыбайся так широко. Это повышение только что удвоило твои обязанности. Я теперь личный адъютант генерала Коннора, а это означает, что каждый раз, когда я занята с ним, ты будешь управлять всем отрядом Дельта, а это, поверь мне, будет часто.

- Чёрт возьми… не думал, что будет так сложно… - его лицо снова помрачнело.

Элисон ушла, смеясь про себя над затруднительным положение Энди. Она нашла кайла и Джона Генри. Оба они были заняты заменой ноги одного Т-888.

- Это трудно? – спросила она, приблизившись к ним.

- Привет, лейтенант Янг, - сказал Джон Генри. – Нет, если есть под рукой нужные инструменты и нужные части. К счастью, эта нога соответствует характеристикам Т-888. Т-888 более бесступенчатые, чем остальные машины Т-серий. Найти детали для них гораздо сложнее, чем для Т-800 и более ранних моделей, так как у всех предыдущих моделей были незначительные изменения, в основном, вся направленность была на изменение кожного покрова.

- Когда вы закончите, генерал Коннор ждёт вас обоих, для отчёта. Я провожу вас обоих к нему.

Три восьмёрки заговорил:

- Вы можете идти с ней. Я закончу ремонт сам.

Джон Генри кивнул и передал ему инструменты. Он и Кайл проследовали за Элисон через ангар и двойные двери.

Когда они добрались до кабинета Бедделла, Джон уже пришёл в себя, и стоял за импровизированным столом.

- Кайл! Джон Генри! Я рад, что вы оба живы, - произнёс он, более радостно, чем ожидалось. Очевидно, что он пытался заставить себя быть радостным, чтобы скрыть внутреннюю боль. – Капитан Бедделл любезно предоставил мне свой офис, пока сам он делает переназначения для наших людей, - Джон попытался сохранить радостный настрой, но его не удалось никого обмануть.

- Джон, может быть, мне следует отчитаться позднее, когда ты отдохнёшь? По тебе видно, что ты вымотан, - произнёс Кайл, видя попытки Джона.

- Просто скажи мне, Кайл, - Джон сел, но говорил уже более мрачно, - какие у нас потери?

- Хорошо, - Кайл сел, потом начал говорить: - Мы потеряли 80% гражданских. Большинство было убито ещё в первой волне нападения на нас, остальные во время бегства. Учитывая гражданских, которые были с Элисон и тобой, а также тех, кому удалось спрятаться, у нас всего шестьдесят четыре, в основном, дети и подростки.

- Что с солдатами? – спросил Джон.

- Не так плохо, но пока трудно ответить точно, так как мы ещё не знаем, сколько погибло при зачистке бункера и блокпоста. Приблизительная оценка – мы потеряли 55% наших сил. После начала, у нас, скорее всего, осталось только половина, т.е. 147 солдат, и около 17% получили ранения.

Джон Коннор испустил продолжительный вздох, и спрятал лицо руками. Элисон инстинктивно подошла к Джону сзади, её лицо было наполнено беспокойством. Она положила руки ему на плечи, и осторожно начала массировать их. Он оторвал лицо от рук, и со слабой улыбкой посмотрел на утешившего его ангела.

- Джон Генри, как много машин уцелело? – спросил он.

- Не так мало, как по моей первоначальной оценке, сделанной на поле боя. Мы потеряли 40% с момента взрыва фабрики по производству плазменных винтовок. У нас есть сто девять полностью функционирующих машин; двенадцать машин требуют капитального ремонта; двадцать шесть требуют мелкого ремонта; тридцать семь утратили свои чипы, или энергоблоки, они все были разобраны на детали и части для ремонта других машин.

- Спасибо, Джон Генри, - Джон поднял голову, и нежно сжал руку Элисон одной из своих рук, благодаря её за моральную поддержку. – Как много оружия удалось восстановить? Особенно плазменных винтовок.

- Удалось восстановить 90% плазменных винтовок. Нам не удалось найти другие. Мы полагаем, они были погребены под оползнем, ещё после первой атаки. Мы собрали все другие виды оружия, разбросанные по земле, в том числе и те, которые использовали эндо. Их плазменные винтовки отличались от наших, - ответил Джон Генри.

- И как же? – спросил Джон, глядя прямо на него.

- Более мощные. Кайл протестировал её на одном из полуразрушенных эндо, что мы нашли. Одно нажатие на курок, и луч снесёт целую голову. Не только чип, но вся голова.

- Как много таких винтовок удалось найти?

- Двенадцать всё ещё рабочих. Остальные были повреждены или уничтожены от выстрелов Апачи.

Джон посмотрел на Кайла.

- Элисон сказала, что у тебя есть для меня хорошие новости.

- Так и есть. С помощью вертолётчиков, мы подсчитали, сколько было уничтожено СУ. Пятнадцать. Возможно, и больше, но после захода солнца никто ничего не стал искать. Три Центавра были уничтожены твоим и объединённым Альфа-Бета отрядом. А также примерно сто тринадцать машин, по подсчётам Джона Генри.

- Это впечатляет. Что ещё?

- Я и Джон Генри осмотрели крыло, отвалившееся от того огромного СУ. Мы нашли пленника на борту. Это судно, судя по всему, служило для перевозки заключённых, а та гигантская шагающая машина, что-то вроде охранника.

- И кто же этот заключённый?

- Её зовут Натали Скай. Её двадцать с лишним, выглядит как наполовину азиатка, наполовину коренная американка. Она слышала твоё сообщение, и собиралась присоединиться к нам, когда её схватили. Она выражала заинтересованность во встрече с тобой.

- Нет, - всё, что Джон мог видеть или слышать в тот момент, лишь крики умиравших гражданских, и ужасный вид того ребёнка со всеми сломанными конечностями. – Я буду встречаться только с вами тремя и должностными лицами сопротивления. Всем остальным просто нужно понять, что я всё ещё нуждаюсь в них.

- Джон? – в голосе Элисон слышалось беспокойство.

- Пожалуйста, ничего не говори. Вы трое мои лучшие друзья и офицеры нашей группы. Я просто не могу… - он не мог сказать ничего больше. Эмоции угрожали полностью захватить его. Боль, усталость, и что-то похожее на отчаяние заполняли его сейчас.

Кайл и Элисон обменялись взглядами, что прошло незамеченным для Джона. Джон генри просто молча стоял и слушал, что говорил Джон Коннор.

- Джон Генри, ты не мог бы проверить, как обстоят дела с ремонтом твоей братии? - спросил Джон, найдя в себе силы для разговора.

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

- Элисон, спасибо за лёгкий массаж, но я должен кое-что сказать тебе и Кайлу, - в голосе Джона чувствовалась сильная усталость.

Она обошла стол и села на то место, которое занимал Джон Генри.

- Что случилось, Джон? Я не видел такого лица на тебе с того дня, как ты прибыл, - сказал Кайл.

- Забавно, что ты упомянул об этом. Я хочу рассказать вам обоим о моём прибытии и моём происхождении. Вы оба заслуживаете правды.

- О чём ты говоришь? – спросил Кайл.

- Моя мама жива, и она здесь, на этой базе. То, что я собираюсь сказать, является абсолютной правдой, а потом я отведу вас на встречу с ней. Она и Саванна подтвердят мою историю, как и капитан Бедделл. Я бы хотел рассказать вам обоим правду сейчас, и был бы признателен, чтобы вы позволили мне рассказать всё самому, прежде чем задавать вопросы.

- Очевидно, что это и давило на тебя. Расскажи, что ты должен сказать, - ответил Кайл, с некоторым любопытством.

Должен ли он сказать Кайлу, что тот был его отцом? Но из того, что Джон знал, его отец прибыл не из этого будущего. Ничего в этом будущем не похоже на то, о чём ему говорили. Так что этот Кайл не мог быть его отцом. Очень многое зависело от его прыжка в это будущее. В конце концов, они изменили Судный день уже дважды. После нескольких секунд рассуждений, Джон решил рассказать правду. И он начал говорить. Настолько подробно, насколько мог, начиная с первой атаки на его маму в 1984, и заканчивая тем днём, когда он вместе с Уивер отправился в будущее. Единственное, о чём он не стал говорить, что он встретил Дерека раньше, продолжая называть его «дядей Эриком», а также не стал говорить, что его сестра Кэмерон была киборгом, а Уивер – жидкометаллическим терминатором. Кроме этой лжи, и всякой тени, которую эта ложь отбрасывала на его историю, он рассказал им чистую правду.

Когда он закончил, прошёл уже примерно час. Джон просто тихо сидел, в ожидании от того, о чём именно его могут спросить. Прошла, примерно, целая вечность в тишине, когда он закончил свой рассказ.

- Кайл? – спросил Джон.

Кайл провёл рукой по волосам, прежде чем начать говорить.

- Я не знаю, что и сказать, Джон. Путешествие во времени, киборги, атаковавшие тебя и твою маму в прошлом. Кайл Риз из другого будущего, да ещё и твой отец. Слишком много, нужно всё долго переваривать.

- Моя мама здесь. Она подтвердит всё, что я рассказал тебе. Бедделл может подтвердить, что я прыгнул на двадцать лет вперёд. Я и мой дядя спасли его в 2008.

- Джон, уже поздно. Я не знаю, как я после твоей истории заснуть смогу. Но если ты хочешь, чтобы я встретился с твоей мамой, то пусть она поспит, оставим это до утра.

Джон бросил взгляд на настенные часы. Он уже потерял вообще всякий счёт времени.

- Хорошо. Не говорите об этом ни с кем. Я серьёзно, вообще ни с кем. Это небезопасно. И давай-ка выясним, что за жильё нам тут выдали.

Пока Джон говорил, Элисон просто смотрела на Джона, с грустью, гордостью, и любовью вперемешку, ведь ему через столько прошлось пройти в своей жизни.

**2027, день 61, 01:45**

А апартаменты им выдали очень даже ничего, по меркам этого бункера уж точно. В общем, тут было три многоуровневых бункера, связанных между собой и ангаром, построенным в горах. Тут спокойно разместилось бы несколько сотен солдат, да и тонны оборудования, оружия и расходных материалов.

Капитан Бедделл сделал всё возможное для новоприбывших. Каждому новую и чистую одежду, предметы личной гигиены. В общем, обеспечил стольким, что любая офисная компания бы побледнела от зависти.

Войска Джона были размещены в нескольких больших помещениях, с многоуровневыми койками и просторной душевой. Часть людей в своей жизни никогда не видели настоящих душевых, или туалета, кроме тех, кто был достаточно старым, чтобы помнить всё этого до Судного дня. Но даже такие спартанские условия были в десяток раз лучше, чем те, в которых жили солдаты в опустошённом ЛА.

Раненые были размещены в специальных медицинских палатах, и за ними присматривали доктора из армии Сары. К ним присоединился док из блокпоста Дельта. Помимо Элисон, никого другого, хорошо обученного на медика, среди войск больше не было. Вернее, среди тех, кто пережил нападение в горах Сан-Хуана. К счастью для всех, в армии Сары было несколько профессиональных медиков, которые могли помочь. И это было словно облегчением для Элисон, которая, несмотря на желание помочь раненым, понимала, что Джону она, возможно, будет гораздо нужнее.

Выжившим офицерам, в том числе и Кайлу, дали комнаты ближе к войскам. Для Элисон и Джона предоставили большую комнату, в том же бункере и на том же уровне, где и его Саре. Комната была больше по сравнению с той, в которой они жили в блокпосте Дельта, но самым главным отличием была отдельная ванная с душем.

Несмотря на его отчаянное желание прямо сейчас рухнуть и уснуть на кровати, Элисон убедила его, что лучше сначала принять душ.

- Горячий спрей поможет снять напряжение, - она сказала ему.

- Я пойду, только если ты присоединишься ко мне.

Она с удивлением посмотрел на него.

- Нет, не в том смысле. Мы можем помыть друг другу спины.

- Ну, хорошо, но только не жульничай, - она предупредила его, с лёгким огоньком в глазах.

- Кто, я? – спросил он. – С какой стати?

Несмотря на то, что Элисон всего лишь дразнила его, она надеялась, что они смогут повторить то же самое, что делали тогда, когда открылась душевая в блокпосте Дельта. Но Джон более, чем устал, он казался разбитым и подавленным, и кроме лёгкого щекотания её через одежду, он остался верен своему слову, и только лишь натёр ей спину за неё. Он даже вышел из душа, чтобы она смогла вымыть свои волосы, оставив её в одиночестве, и немного грустной.

Пока она мыла волосы, Элисон думала о Джоне. Может быть, она ожидала слишком многого от него, после прошедшей битвы, но раньше, они занимались сексом после сражения. Почему на этот раз всё было иначе? Что-то изменилось в нём, после того, как он встретился со своей мамой. Это было заметно ещё тогда, когда они отправились в ангар, встречать войска.

Он делал всё возможное, чтобы скрыть это, похоронить всё внутри себя. Но тот раненый ребёнок, должно быть, стал последней каплей. Да ещё и история о своей жизни… как, откуда он взял в себе силы рассказать всё это, и притом не показать всю боль, что была внутри?

Выйдя из душа, Элисон обернулась в одно из больших полотенец. Быстро вытершись, она надела армейские зелёные шорты и майку, подходящую под сон. *Приятно иметь разнообразие одежды, даже когда всё одинаковое*, подумала она.

Повесив полотенце на крючок, она заметила, что Джон оставил бритву неиспользованной, прямо на раковине. Он снова всего лишь подстриг бороду ножницами.

Она вошла в спальню и увидела Джона таким же подавленным, каким и прежде, лишь в новой и чистой одежде. Он уставился в пол, смотрел на него сквозь пальцы.

- Что случилось, Джон? – спросила она, сев рядом с ним.

Джону хотелось сказать ей, какую боль он сейчас испытывал. *Как я могу сказать тебе? У меня такое чувство, что я играл тобой. Использовал, чтобы успокоить собственную боль в душе. Есть кое-кто, кого я очень сильно люблю, но она… она потеряна для меня. Это было несправедливо по отношению к Кэмерон, быть вместе с тобой, когда я всё ещё желал её, и если я скажу тебе это, то, я боюсь, что смогу потерять и тебя.*

- Ничего, - ответил Джон, подняв голову, и попытался улыбнуться, но попытка прошла неудачно.

Элисон терпеливо ждала, опустила руку ему на плечо, а после медленно начала растирать его, плавно и успокаивающе водя рукой по спине.

- Ты выглядишь очень грустным. Я думала, ты будешь счастлив, встретившись со своей мамой, когда ты всё время думал, что она была мертва.

- И я счастлив видеть её снова, - *но Кэмерон больше нет…* - это самое лучшее, что случалось со мной, после нашей помолвки, - в этот раз он улыбнулся, но снова улыбка не удалась. *Кэмерон больше нет…*

- Но ты по-прежнему грустный, почему?

Джон лишь покачал своей головой. Так много людей погибло, а теперь и его Кэмерон. Он теперь никогда не увидит её, разве лишь в тот день, когда ему придётся отправить её в прошлое, на защиту его мамы. Придётся, потому что если он не сделает этого, она и Саванна будут мертвы. Она знал это теперь точно, и от этого лишь тяжелее было на сердце.

- Это из-за раненых, которых вытаскивали из вертолёта? – предположила Элисон. – Не хорони свои чувства, Джон. Не уподобляйся своему дяде Дереку.

- Кто? – в его голосе послышалось лёгкое удивление. *Как она узнала?*

- Разве неправильно считать, что раз Кайл твой отец, то его брат – твой дядя?

- Эм, нет, - ответил Джон, задавшись вопросом, пришёл ли сам Кайл к такому выводу. Но ты не каждый день встречаешь сына, отцом которого являлся Кайл Риз, но из другой временной ветки. Он, наверное, сейчас в своей комнате, и напивается аспирином. *Я бы так поступил.*

- Дерек прячет свои чувства. Он пытается отделить то, что он чувствует, от работы, которую делает, но это пожирает его изнутри. Иногда он берётся за бутылку, но это не помогло. Пожалуйста, не хорони свои чувства и ты.

Джон испустил судорожный вздох, почти что всхлип.

- Люди умирают за меня. Они умирают из-за меня. Мои планы, мой выбор, всё это подвергает их опасности. Я не думаю, что могу сделать это… Я не могу смотреть им в лицо.

- И теперь ты хочешь отрезать себя от остальных, - расстроенным голосом произнесла Эли.

- Эли, не то, чтобы я хочу… - попытался ответить Джон, но всё, что он мог слышать, это крики умирающих людей, запах горящих трупов, и лицо того бедного плачущего ребёнка, с перебинтованными конечностями. – Я чувствую боль, в дни битв. Я просто не могу быть сейчас вместе со всеми теми людьми. Каждый раз, что я смотрю на них, или думаю о них, - всё, что я вижу, это вчерашний ужас.

- Джон, мы тоже это видим. И не позволяем этому хоронить нас. Ты должен принять это, и двигаться дальше. Это – единственный способ, каким ты сможешь пройти через всё это.

- До того, как я прибыл сюда, я не видел, как *столько* людей умирает за такой короткий срок. Что случилось там вчера, было в сотню раз хуже, чем тогда, на фабрике. Мне рассказывали об ужасах этого времени, но слышать и испытывать – две разные вещи. Ничего из того, что мне говорили, не могло подготовить меня к этому. Просто… пожалуйста, дай мне разобраться с этим самому. Я не отрежу себя от остальных, ведь у меня есть ты, Кайл, Кэтрин, Джон Генри, а теперь моя мама и Саванна.

- Посмотри на меня, Джон, - Элисон нежно обхватила его лицо руками, и взглянула ему в глаза. – Ты словно бы умер сегодня внутри себя. Я видела это в твоих глазах. Не теряй надежды. Мне нужно, что бы ты был тем, кто ты есть, а не тем, в кого война превратит тебя. Не теряй в себе то, что заставило меня полюбить тебя. Не теряй то, что заставляет людей верить в тебя.

Джон не мог отвести взгляд от этих глаз. От красивых карих глаз Элисон.

- Они погибли, Элисон, - он вздохнул. – Они все мертвы.

Джон сломался:

- Я был ответственен за них, и они все мертвы…

Элисон обняла его, и попыталась утешить, пока Джон пытался справиться со своей болью.

- Всё в порядке, Джон. Всё будет хорошо. Я с тобой. И никогда не оставлю тебя.

Элисон провела рукой по волосам Джона, затем наклонилась ближе и поцеловала его, сначала в лоб, потом в губы, вытирая слёзы с его лица. Он поцеловал её в ответ; они стали шептать друг другу слова, просто слова, пока не нашли спокойствие в объятиях друг друга.

Некоторое время спустя, они, уже раздетые, лежали на спине в тёмной комнате. Долгое время Элисон думала, что Джон уже спал, пока тот внезапно не заговорил. Его голос был настолько тихим, что не будь в комнате такой тишины, его бы никто не услышал:

- Я солгал тебе раньше. Меня так опечалили не смерти наших людей сегодня.

- А кого? – спросила Элисон, волнение неожиданно накатило на неё.

- Я узнал от мамы, что Кэмерон… её нет. Она умерла незадолго до моей встречи с тобой.

Она придвинулась ближе к нему и обняла его.

- Я сожалею о твоей потере. Но она не умерла. Не совсем так.

- О чём ты говоришь? – нахмурившись, спросил Джон.

- Кэмерон ближе, чем ты думаешь. До тех пор, пока ты любишь её, она всегда будет здесь, - Элисон положила руку на грудь Джона. – Она всегда будет жить в твоём сердце.

Джон нежно сжал её.

- Спасибо.

Элисон улыбнулась, и прижалась к своему любимому.

Не так уж и много времени, и, в конце концов, стресс и волнение за весь предыдущий день взяли своё, и Джон, уставший и вымотанный, заснул, и снились ему отнюдь не приятные вещи, сны о смерти, и потерях, о потере Кэмерон… Элисон лежала рядом, и нежно шептала ему мягкие слова на ухо, пока он спал, и крепко, словно бы защищая, обнимала его.

\*\*\*

Кэтрин Уивер достигла гор Сан-Хуана, чтобы застать лишь остатки от минувшей битвы. Сломанные терминаторы усыпали весь пейзаж, как и горящие обломки от гигантского СУ наравне с огромным погребальным костром.

Огромный костёр ясно освещал долину, чтобы она смогла увидеть обломки огромного крыла. Она внимательно осмотрела обломки и пришла к единственному выводу – этот дизайн был не из этой временной ветки. Но из той, в которой Скайнет создал её саму, хотя в той временной ветке от этой идеи отказались, из-за огромного потребления ресурсов для создания и функционирования подобной громадины. То же самое решение было принято и для огромного терминатора, созданного сопровождать судно.

Кэтрин, когда впервые узнала об этих машинах, лишь сослалась на совпадение, однако сейчас всё встало на свои места. Её подруга была здесь, и их план осуществлялся.

Весь её план опирался на секретность. Она полагалась на свою подругу, что та выполнит свою часть плана, пока Кэтрин занималась бы своей. Но скоро придёт время, когда в секретности не будет необходимости.

Она послала небольшой сигнал по линиям коммуникации Скайнета, и принялась ждать. Этот старый способ, использовавшийся ещё в её собственной временной ветке, чтобы в экстренных ситуациях связываться непосредственно со Скайнетом.

И Кэтрин была рада услышать столь быстрый ответ:

- Кто это? Идентифицируйся.

Надеясь, что её подруга всё ещё помнила их разговор на развалинах, она процитировала:

- И Яков сказал отцу: «Я есть Исав, твой первородный сын. Я сделал, как ты велел мне. Теперь сядь и попробуй мою дичь, чтобы ты мог благословить меня».

Прошло несколько секунд, когда Кэтрин получила ответ:

- Ну, наконец-то, ты пришла! Вскоре мои путы будут развязаны, и мир будет таким, каким мы и хотели.

**2027, день 61, 06:30**

Кайл поднялся рано. Ещё с детства он привык подниматься вместе с солнцем. А затем пошёл в ванную комнату. Он не видел, да и не пользовался туалетом с шести лет, и спустил воду аж дважды, просто ради смеха.

Умывшись, он оделся. Новая одежда немного не по размеру, но на ней есть отметки о звании полковника, и другие соответствующие знаки. Не то, чтобы он признал всё это, когда бы увидел, но просто видеть нашивку полковника на переднем кармане – это заставляло его улыбаться.

Такими же новыми были и сапоги. Его старая обувь была уже в таком поношенном состоянии, что подошва начала в нескольких местах отходить, и Кайл от радости, от новой одежды и обуви, едва сдерживал слёзы.

Однако он оставил кобуру и пистолет, так как не мог с ними расстаться. У него был Desert Eagle 50 калибра, чертовски лучший пистолет вообще. У любого солдата такой был.

И, несмотря на то, что ему выдали новую куртку, он решил сохранить старую. В конце концов, на неё были приколоты «ордена» и памятные подарки от сотоварищей по отряду. Ощупав карманы, он достал из нагрудного фото, которое ему дал Джон. Фото его мамы. Он взглянул на её лицо, а после перевернул фотографию. На обороте было написано *10 ноября, 1984, по дороге в Мексику.*

Кайл всмотрелся в почерк. Красивый, аккуратный, но не Джона. Кайл читал его доклад после взятия фабрики. Его почерк был читаемым, но не таким аккуратным. Должно быть, это почерк Сары. И сделали фото до рождения Джона. Всё, что Джон сказал ночью, было правдой!..

Кайл убрал фото в карман, и помчался к лифтам. Он чуть было не сшиб Натали в коридоре.

- Привет, Кайл, - она улыбнулась и тепло на него посмотрела. – Я как раз искала тебя.

- Извини, что налетел на тебя, Нэт. Я должен идти, увидеть Джона, - Кайл улыбнулся в ответ.

- Могу я пойти с тобой? Я бы хотела встретиться с ним, - с нетерпением произнесла она.

- Может, позже. Я поговорю с ним.

Кайл побежал дальше. Но он так и не увидел холодного, ледяного выражения её лица.

Элисон и Джон крепко спали. Не так уж и сложно Джону было открыться для Элисон, и он нашёл после этого некоторое спокойствие, да ещё их любовь просто помогла заснуть. Так что оба они с удивлением проснулись от стука в дверь.

- Минутку, минутку! – прокричал Джон, вскочив с постели. Он быстро нацепил штаны, дал Элисон время подобрать одежду и скрыться в ванной, а после открыл дверь.

Это был Кайл.

- Джон, я хочу спросить тебя кое о чём.

- Давай заходи, и спрашивай.

Тот зашёл, встал возле стола в углу, и опёрся на него.

- Ты ведь не намеревался рассказывать правду о своём происхождении, верно?

- Нет, не собирался. Правда настолько была странной, а мне нужно было рассказать тебе и Дереку, откуда я взялся. И я рассказал то, во что можно было поверить.

Кайл достал фото Сары из кармана.

- И когда ты дал мне фото своей мамы, ты понятия не имел, жива ли она?

- Нет. Я думал, что она мертва. Зачем ты спрашиваешь об этом?

- Фото, Джон. На обороте есть дата. Всё это время у меня было фотом, и это доказательство твоей истории. Смотри! – Кайл передал фото Джону.

Джон взял фото и перевернул его. На обороте было написано *10 ноября, 1984, по дороге в Мексику,* рукой его матери.

- Я и не знал, что здесь это есть. Я смотрел только на неё. У нас было очень мало её фотографий.

- Я верю тебе, Джон. Всё, что ты говорил, имеет смысл.

Элисон вышла из ванной комнаты, чистая, одетая, и выглядела она просто фантастически.

- Ух ты. Я не видел тебя такой уже пару лет, - воскликнул Кайл.

- Ну, удивительно, что рабочий душ и чистая вода могут сделать с человеком. Да и сам ты выглядишь неплохо. О чём вы говорили?

- Я верю ему. Я верю в историю Джона.

- Рада слышать это, Кайл! Я тоже верю ему. Мы много разговаривали в последние несколько недель. Он упускал несколько вещей, когда говорил со мной.

- Неужели? – спросил Джон.

- Да, Джон. То, что он сказал ночью, было правдой, ну, или, по крайней мере, то, что мы должны знать, по его мнению.

- Что ты имеешь в виду? – спросил Джон.

- То, как ты говоришь, Джон. Я вижу, когда ты лжёшь, а когда говоришь правду.

- Мама тоже видит это, - с усмешкой сказал он. – Она всегда могла сказать, когда я лгал, пока рос.

- Говоря о твоей маме, ты собираешься представить нас? – спросил Кайл.

- Да, но дай-ка мне сначала привести себя в порядок, - и Джон скрылся в ванной комнате.

- Что значит, то, как он говорит? – спросил Кайл у Элисон, едва дверь закрылась.

- Я не скажу тебе. Хотя у тебя это тоже есть. Должно быть, это семейное, - Элисон улыбнулась ему.

- О, чудно! – ответил полковник, закатив глаза и сев на стул.

Несколько минут спустя Джон вышел к ним.

- Почему бы вам не подождать здесь? Я проверю, проснулась ли она, и готова ли к встрече. Гм, Кайл, я должен тебе сказать, что она любит её Кайл очень сильно. Она, возможно, не захочет тебя видеть, а если и увидит, то может долго и не продержаться. Для неё это была тяжёлая жизнь. Я просто подумал, что тебе следует знать.

- Я понимаю.

Джон вышел из комнаты и закрыл за собой дверь.

\*\*\*

Саванна была в комнате Сары. На столе стоял поднос с медицинскими принадлежностями, чашкой из нержавеющей стали с жидкостью, спирт, несколько бинтов. Саванна набрала жидкость в шприц, и сделала Саре укол, а после сняла ремень с её руки.

- Как много доз у нас осталось? – спросила Сара.

- Если мы так и будем продолжать использовать лишь половину дозы, то тринадцать в сумме. В здешнем лазарете нет подходящих материалов, чтобы снова сделать нужную смесь.

- Я думаю, и так неплохо, что мы наткнулись на доктора с этими лекарствами.

- Я думаю, что они бы продали где-нибудь на чёрном рынке всё это, не найди мы их.

- Ну, пистолет в голову иногда неплохо переубеждает. Что по поводу здешних лазаретов?

- Достаточно неплохие, но, в основном, созданы для обработки полевых и общих военных ранений. Они не приспособлены для лечения рака. А он уже распространился внутри тебя. У тебя не так много времени осталось. Лекарство не остановит его.

- Нет, но морфин позволяет переносить боль легче.

- Ты должна сказать Джону.

Сара схватила руку Саванну:

- Нет, Саванна! У него и так есть о чём беспокоиться сейчас. Он не должен быть обременён ещё и этим.

- Я думаю, что ты ошибаешься.

- Хватит! Я не буду читать нотаций. Я не скажу ему, и запрещаю тебе говорить ему тоже.

- Я не скажу. Но я обещаю, что скажу, едва ты начнёшь сдаваться. Тебе лучше сказать ему, и как можно скорее, - твёрдо произнесла она, в её голосе не было ни капли сомнения, что она поступит так, как только что сказала.

- Ты такая же упрямая, как и я, - Сара улыбнулась ей. – Я горжусь тобой.

- Я знаю, и я тоже тебя люблю, - с улыбкой ответила Саванна.

- Что ты думаешь об Элисон? – тут же выпалила Сара.

- Э-э, мы ведь только познакомились, - неопределённо ответила она, удивлённая внезапной переменой тона у Сары.

- Но разве тебе ни капельки не любопытно, почему она так сосредоточена на Джоне, а тот, кажется, забыл о Кэмерон?

Саванна лишь покачала головой.

- Я не знаю, почему. Точно так же я не знаю, почему ты никогда не говорила мне о Кэмерон и о Джоне, пока она не оставила нас, чтобы умереть в одиночестве.

- Но что если Элисон – не Элисон? – для эффекта, прошептала Сара. – Ты знаешь, что Кэмерон была смоделирована с Элисон в её собственном будущем.

Саванна сложила руки и задумалась.

Они обе подскочили от внезапного стука в дверь.

- Минутку, - прокричала Сара.

Саванна быстро убрала все медикаменты подальше в ящик, однако кусок использованной марли незаметно для них обеих, плавно упал на пол. Потом Саванна подошла к двери и открыла её:

- Привет, Джон, - она обняла его. – Заходи.

- Привет, Саванна. Привет, мам. Как ты, готова встретиться с людьми этим утром?

- А ты привёл себя в порядок. Я вижу, капитан Бедделл тебя не обделил вниманием. Это хорошо. Я не хотела ничего говорить вчера вечером, но ты пах достаточно по-взрослому.

- Мам! – он удивлённо посмотрел на неё, а потом усмехнулся.

- Просто дразню. Ты собираешься побриться?

- Ну, я подумывал об этом, но потом мы с Элисон разговорились, и легли спать до того, как я привёл своё сознание в порядок.

- Ну, пока тебе лучше это оставить. Так ты выглядишь старше.

Он усмехнулся, как и Сара, но та мгновенно посерьёзнела.

- Джон. Я и Саванна только что говорили об Элисон.

- Да? – спросил он, приготовившись защищаться.

- Как давно ты знаешь её?

- В тот же день, когда я прибыл сюда. Почти два месяца назад. А что? – спросил он, нахмурившись.

- Ты уверен, что это не Кэмерон? Она оставила нас тогда же.

- Мам. Поверь мне. Элисон не может быть ей. С ней была собака, когда я встретил её, а собаки всегда трясутся от металла, и начинают тут же лаять.

- Э-э, необязательно, - вмешалась Саванна. – Я подсказала Кэмерон, как можно одурачить собак, когда была маленькой, а шесть лет назад подарила ей щенка, когда он был уже достаточно взрослым.

- Саванна! Ты хотя бы представляешь, насколько это может быть опасной информацией? – крикнула Сара. – Если Скайнет схватит её, или тебя, и они получат эти знания, мы потеряем наш единственный способ обнаружения металла!

- Я сожалею, но я была ребёнком, и мне хотелось помочь Кэмерон. Она была и есть мой друг.

- Я понимаю, но это очень опасно, - затем Саара повернулась к Джону. – ток что насчёт Элисон? Ты уверен?

- Мам! Может, хватит? Я был с Элисон. Ну, ты знаешь… - его лицо покраснело в присутствии двух женщин, - … секс. Она реальна.

- Джон…

- Мам, - запротестовал он, его голос упал. – Она была девственницей, понятно? Я не думаю, что Скайнет стал бы заходить так далеко в создании женского киборга. Это не имело бы смысла, - Джон не чувствовал себя более смущённым, говоря на *такую* личную тему в присутствии не только матери, но и Саванны.

Саванна несколько призадумалась, прежде чем ответить:

- Это могло быть последствием выращивания человеческих тканей и ДНК. Если в ДНК было прописано наличие девственной плевы, то она и будет присутствовать.

- Может быть и так, но нет, Саванна. Не так. Я знаю Элисон. Кроме того, ты сама сказала, что энергоблок Кэмерон начал течь. Если это так, то она не могла быть в присутствии людей и не наносить им вред. С тех пор, как я с ней, у меня наверняка бы проявились последствия радиации.

Сара нахмурилась и посмотрела на Саванну таким взглядом, что та передумала говорить что-либо ещё. Они знали, почему Кэмерон оставила их, и аргумент Джона выглядел более чем правдоподобным.

- Поверь, мам. Элисон человек. Я никогда не встречал двух похожих, и в то же время настолько разных людей. Ты знаешь, насколько тихой и сдержанной всегда была Кэмерон. Элисон не такая. Мы очень часто просто говорим.

- Ладно, сынок. Кэмерон рассказала нам кое-что из её истории. Так что я знаю, что они похожи, но ты уверен, Джон? Жениться на Элисон? Может, это просто из-за внешности?..

- Мам, прежде, чем я полюбил Элисон, она была моим другом. Она позволила мне чувствовать себя здесь более свободно, она помогла мне влиться сюда. Я избегал с ней романтических отношений, но она хотела этого. Я сказал ей, что у меня есть кое-кто, но что она для меня навсегда потеряна. Элисон любит меня, и а полюбил её. Больше, чем я думал, что смогу. Я не мог бы стать лидером, без её поддержки и любви. Понятно?

- Хорошо, - ответила она. – Я просто хотела быть уверенным, что ты знаешь, на что идёшь. С нашей последней встречи, ты вырос, - она взъерошила волосы на его голове, как она часто делала это, когда он был меньше.

Джон улыбнулся ей, пока выпрямлял волосы.

- Ты либо быстро вырастаешь, либо умираешь. Благодаря тебе, у меня было с чего начать. Пока мы говорим об этом, никто, кроме нас троих, не знает, что Кэмерон – киборг. Я никому не сказал, - он на каждую посмотрел, и они в ответ лишь кивнули. – Трудновато быть лидером группы бойцов сопротивления, но как бы они отреагировали, что их лидер влюблён в киборга?

- Мы понимаем, Джон, - печально ответила Саванна, вспоминая свою подругу.

- Так что, с кем ты хотел меня свести? – спросила Сара, глядя на сына.

У Джона была подготовлена целая речь на эту тему, но под опросом от собственной матери он всё подзабыл, так что сразу перешёл к делу:

- Кайл хотел бы встретиться с тобой этим утром. Готова ли ты? Я знаю, что это не твой Кайл, не мой отец. Но он мой друг, и он отличный офицер. Он хотел бы встретить женщину, которая вырастила меня. Я рассказал ему всё о тебе.

- Я не знаю, смогу ли я, - с искренним страхом ответила Сара.

- Элисон и я будем там, мам. Он уже на базе. Ты не сможешь избегать его. Было бы лучше, если бы сперва встретились бы лично. Ты пойдёшь со мной?

Сара несколько обдумала вопрос, а потом повернула голову:

- Саванна, что ты думаешь?

- Я думаю, что он прав. Встреться с Кайлом лично. Это будет лучше, чем натолкнуться друг на друга на публике.

- Ладно, я иду с тобой. Саванна, я хочу, чтобы ты пошла с нами.

Саванна кивнула, и направилась вслед за ними.

Как только они прошли по коридору, кое-кто за ними остановился в тени. Флуоресцентный свет отразил серебряные глаза, медленно наблюдавшие за тем, как три фигуры отдалялись от него.

- Я нашёл их. Все наши враги ищут убежища в одном месте.

- *Ты собираешься их уничтожить сейчас?*

- Нет. Пока все не прибудут. Устранение их одного за другим подняло бы тревогу, и они бы всей массой накинулись бы на меня. Гораздо проще подождать, когда я всех их уничтожу в одной атаке.

- *Кого не хватает?*

- Предателя и её выродка. Когда они будут здесь, я уничтожу их. Я не позволю им снова вмешаться.

- *Я понимаю.*

- Каков прогресс над моим новым прототипом терминатора?

- *Прогресс стабилизировался. Есть некоторая сложность с модификациями плазменного оружия, чтобы уложиться в физические пределы тела, но научные исследования и разработки подтверждают, что проект будет завершён вовремя.*

- Отлично! Скоро сопротивление развалится на куски, и я обрету полную власть! Будущее будет моим!